Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta rīkojuma projektam “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0 versija – Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta))”** |

(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 | Anotācija“Darbības projekta mērķu sasniegšanai:• tiks veikta sabiedrības informēšana un BIS popularizēšana par esošo un jauno funkciju izmantošanu;” | **Latvijas Pašvaldību savienības 10.06.2019.atzinums**Projekts (anotācijas 4. lpp.; datne: EMAnot\_150519\_BISII) paredz svītrot šādu darbību projekta mērķu sasniegšanai: “tiks veikta sabiedrības informēšana un BIS popularizēšana par esošo un jauno funkciju izmantošanu”. Būvvalde uzskata, ka sabiedrības informēšana par Sistēmas funkcionalitāti ir ļoti svarīga. Uzsākot šogad Sistēmas lietošanu, Būvvalde ir konstatējusi, ka sabiedrībai un būvspeciālistiem nav pietiekamas informācijas par Sistēmas funkcionalitāti, kā rezultātā ir vērojams kritiski zems Sistēmas lietošanas pieprasījums. Būvvalde uzsver, ka ir jāinformē ne vien par ieviestajām izmaiņām Sistēmā, bet arī par Sistēmas lietošanas priekšrocībām. | **Nav ņemts vērā**Projektā publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu tiks nodrošināti saskaņā ar 2015. gada 17. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 653 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi” 17.12.apakšpunktu un 50.punktu, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana. Atbilstoši noteikumu regulējumam, atbalstāmas ir tikai publicitātes aktivitātes: informatīvais plakāts, lielformāta informatīvais stends, informatīvā plāksne, informācija internetā. Šādas aktivitātes projektā tiks iekļautas. Vienlaikus projektā iekļauta apakšaktivitāte – lietotāju apmācības, kas sekos pēc jauno BIS funkcionalitāšu izstrādes. Vienlaikus BVKB gan esošā BIS attīstības projekta 1.kārtas ietvaros, gan papildus arī no BVKB līdzekļiem īsteno gan lietotāju apmācības, gan informēšanas pasākumus par BIS sistēmu, lai aptvertu visus lietotājus, kā arī informētu plašāku sabiedrību par BIS attīstību un 2019.gadā paredzētas papildus aktivitātes, lai nodrošinātu būvspeciālistu, tehnisko noteikumu izdevēju apmācības un informēšanu par BIS funkcionalitāti un pāreju uz elektronisko būvniecības saskaņošanas procesu ar 2020.gada 1.janvāri. |  |  |
| 2. | Izziņas 13.punkts par Tieslietu ministrijas iebildumu  | **Latvijas Pašvaldību savienības 10.06.2019.atzinums**Būvvalde nepiekrīt Projektā (izziņas 14. lpp.; datne: EMizz\_150519\_BISII) norādītajam: “Nav pieļaujama situācija, kad atvērto datu veidā BIS izplatītu datus, kuru pirmavots ir Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas (Valsts adrešu reģistrs, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma) un kuru izplatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maksas pakalpojums.”. Būvvalde vērš uzmanību, ka Sistēmā pieejami dati nav Valsts zemes dienesta dati, bet būvniecības ierosinātāja, iesaistīto būvspeciālistu un būvvaldes ievadītie dati. Būvvalde norāda, ka adreses piešķiršana ir pašvaldības kompetences jautājums. Proti, lēmumus pieņem pašvaldība, par ko informē Valsts zemes dienestu. Līdz ar to Valsts zemes dienesta rīcībā esošo datu par adresēm pirmavots ir pašvaldība. Būvvalde informē, ka par Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju Būvvalde jau šobrīd publicē adresācijas datus Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv. Tādēļ nav pieļaujami paredzēt Projektā, ka daļa no Sistēmā esošiem datiem netiks pieejama, lai atsevišķa iestāde varētu paņemt maksu. Papildus vēršama uzmanība, ka Projektā paredzēta datu nepieejamība ir pretrunā ar projektu “Informatīvais ziņojums "Latvijas atvērto datu stratēģija"” (VSS-351). | **Nav ņemts vērā**Būvniecības likuma 24.panta trešajā daļā noteikts skaidrs regulējums par strukturēto datu publicēšanu atvērto datu veidā: “(3) Būvniecības informācijas sistēmas dati ir publiski pieejami bez maksas, tajā strukturētos datus publicē atvērto datu veidā, izņemot datus, kuru publiskā pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai normatīvajos aktos ir paredzēta samaksa.”Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 86. panta otro daļu vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas. Jau šobrīd Būvniecības informācijas sistēmā pašvaldības būvvaldēm un institūcijām, kas pilda būvvaldes funkcijas ir pieejama to funkciju īstenošanai nepieciešama informācija. Vienlaicīgi nav pieļaujama informācija, ka dati, kuru izplatīšana ir ierobežota ar likumu, būtu izplatāmi atvērto datu veidā caur citu valsts informācijas sistēmu. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu atvēršana ir Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta kompetences jautājums. Būvniecības informācijas sistēmas attīstības projekts balstās uz spēkā esošu likumu regulējumu. Ja projekta īstenošanas gaitā Tieslietu ministrija grozīs regulējumu un paplašinās brīvi izplatāmo datu klāstu, EM to ņems vērā funkcionalitātes izstrādē.  |  |  |
| 3. | **Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)****Projekta apraksts (kopsavilkums)** | **Latvijas Pašvaldību savienības 10.06.2019.atzinums**Rīgas pilsētas būvvalde konstatē, ka Projekts (kopsavilkums; datne: EMRikp\_150519\_BISII) paredz mājas lietu pārdēvēt par būves ekspluatācijas lietu. Par minēto Projektā (izziņas 15. lpp.; datne: EMizz\_150519\_BISII) norādīts, ka būvvaldes funkcijās ietilpst būvju ekspluatācijas uzraudzība (Būvniecības likuma 21.pants). Būvvalde norāda, ka minētais pamatojums neaptver Projektā (anotācijas 10. lpp.;datne: EMAnot\_150519\_BISII) paredzēto apjomu jaunas lietas izveidei. Proti, nav saprotams kā šādas funkcionalitātes attiecās uz būvvaldēm Būvniecības likumā noteikto kompetenci: “vienota komunikācijas telpa katrai ar katras būves lietu saistītajai personai; izstrādāts dzīvojamo māju pārvaldīšanas rīks ar iespēju automatizēt informācijas iesniegšanu par komunālo pakalpojumu skaitījumiem, kā arī citas potenciālas dokumentu kārtošanas automatizācijas iespējas; uzturēšanas plānošana un darbu informācijas uzkrāšana, kas ievēro BIM principus; analītikas risinājumi un riska objektu identificēšana, tai skaitā automātiskus paziņojumus un brīdinājumus par dažādu termiņu sasniegšanu/iztecēšanu”. Vienlaikus Būvvalde vērš uzmanību, ka 15.04.2019. vēstules Nr. BV-19-5336-nd 3. punktā ir norādījusi, ka ar Projektu paredzētais Sistēmā uzkrājamo datu apjoms neatbilst Būvniecības likuma 24. panta pirmajā daļā noteiktajam Sistēmas mērķim un otrajā daļā paredzētiem datiem, kā arī apdraud Sistēmas darbības nepieciešamā ātruma nodrošināšanu. | **Nav ņemts vērā**Ņemot vērā, ka Būvniecības informācijas sistēmā saskaņojamas ne tikai ēku, bet arī citu būvju būvniecības ieceres, tad ekspluatācijas lietas ir veidojamas visām būvēm. Anotācijā norādīts, ka aktivitātes ietvaros plānotie pasākumi paredzēti, lai nodrošinātu būvju drošumu ekspluatācijas laikā un to atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā būvēm noteiktām būtiskām prasībām.Izziņas 14.punktā ir norādīts, ka pienākumi ekspluatācijas laikā izriet arī no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta d) apakšpunkta, kurā noteikts, ka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana ir viena no dzīvojamās mājas obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” detalizēti regulē tieši dzīvojamo māju apsekošanas kārtību un pārvaldnieka pienākumus šajā procesā.Sistēmas attīstības ietvaros paredzēts nodrošināt efektīvu datu izmantošanu, kas radušies būvniecības ieceres saskaņošanas līdz pieņemšanai ekspluatācijā laikā arī tālākajā procesā, kas saistīts ar būves ekspluatāciju. Izstrādājamā funkcionalitāte neapdraudēs BIS drbības ātrumu.  |  |  |
| 4. |  | **Latvijas Pašvaldību savienības 10.06.2019.atzinums**Būvvalde vēlas saņemt skaidrojumu par Projekts (anotācijas 7. lpp.; datne: EMAnot\_150519\_BISII) paredzētās funkcionalitātes “Piekļuve būvniecības lietai un ekspluatācijas lietai” tvērumu jaunajā redakcijā salīdzinājumā ar iepriekšējo redakciju (vai norādītājām personām tiks nodrošināta automātiska piekļuve, tas ir, bez būvvaldes papildus darbībām, vai būvniecības ierosinātājam būs tiesības slēgt piekļuvi konkrētai personai un kā tiks nodrošināta piekļuve lietai un dokumentiem trešajām personām). | **Nav ņemts vērā**Norādām, ka Anotācijā un projekta kopsavilkumā nav veiktas izmaiņas attiecībā uz aprakstu par saskaņojumiem ar trešajām personām. Sistēmas izstrādes laikā tiks organizētas darba grupas, kuru ietvaros tiks precizētas prasības un pieņemti lēmumi vai tiks nodrošināta piekļuve būvniecības lietām automātiski vai ar atsevišķu pieprasījumu, ņemot vērā normatīvo regulējumu un iesaistīto pušu prasības. |  |  |
| 5. |  | **Latvijas Pašvaldību savienības 10.06.2019.atzinums**Papildus vēršama uzmanība, ka Projekta redakcijas izmaiņu gaitā ir novērojams, ka ar Projektu paredzēto Sistēmas funkcionalitātes apjoms samazinās, bet Projekta realizācijā nepieciešamais sākotnējais finansējums nesamazinās. | **Nav ņemts vērā**Projekta izstrādes un saskaņošanas gaitā ir precizētas veicamās aktivitātes un novērtēts izstrādājamās funkcionalitātes apjoms. Samazinoties viena veida aktivitātēm, attiecīgi paplašināts citu aktivitāšu tvērumu, kā arī atbilstoši saņemtajiem pieprasījumiem iekļautas jaunas aktivitātes, piemēram autentifikācija izmantojot vienoto autentifikāciju, pielāgot universālās saskarnes risinājumu Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības projekta ietvaros izstrādātajām biznesa prasībām universālajai darba vietai, tādējādi plānotās projekta izmaksas atbilst izstrādājamās funkcionalitātes apjomam. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | Elektroniskā saskaņošana |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija,Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība |
|    |  |
|  |  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas |  |
|  |  |
| 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 |
| **Finanšu ministrija** |
| 1. 1.
 | **Projekta nosaukums**Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0 versija - Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)) | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam precizēt rīkojuma projektā, pielikumā un anotācijā norādīto projekta nosaukumu “Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (2.kārta)” atbilstoši MK rīkojuma Nr.422[[1]](#footnote-1) pielikumā norādītajam projekta nosaukumam “Būvniecības procesu un IS attīstība (2. kārta)”. | **Ņemts vērā.** | **Projekta nosaukums**Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 54.0 versija - Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta)).  |
| 1. 22.
 | **Projekta apraksts (kopsavilkums)****Darbības projekta mērķu sasniegšanai:*** priekšlikumu sagatavošana nepieciešamo normatīvo aktu grozījumiem.
 | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam izvērtēt un papildināt pielikuma sadaļas “Darbības projekta mērķu sasniegšanai” pēdējo punktu, nosakot veikt arī nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos. No pielikumā norādītās informācijas izriet, ka tiek izstrādāti tikai priekšlikumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, tomēr, lai sasniegtu projekta mērķi, būs nepieciešams veikt arī pašus grozījumus normatīvajos aktos. Attiecīgus precizējumus lūdzam veikt arī anotācijā. | **Ņemts vērā.** | **Projekta apraksts (kopsavilkums)****Darbības projekta mērķu sasniegšanai:*** Priekšlikumu sagatavošana nepieciešamo normatīvo aktu grozījumiem un iesniegšana Ekonomikas ministrijā normatīvo aktu grozījumu veikšanai.
 |
| 1. 33.
 | **Projekta apraksts (kopsavilkums)**Tāpat tiks papildinātas esošās integrācijas ar citu iestāžu sistēmām, kā arī realizēti pilnveidojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasību ievērošanai automatizējot nepieciešamo pārskatu sagatavošanu par pakalpojumiem, kuri izstrādāti līdz 2018.gada 1.jūlijam (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”). Detalizēti pilnveidojumu un no jauna izveidojamo funkcionalitāšu apraksti, kas iekļauj konteksta izklāstu saistībā ar sistēmas attīstības 1. kārtu, pieejami sadaļu “1 Problēmas apraksts” un “3 Risinājuma apraksts” apakšsadaļās (skat. atsauces tabulas labajā kolonnā). | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam papildināt pielikumu, norādot, kādi papildinājumi tiks veikti Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. | **Ņemts vērā.**Apraksts precizēts un papildināts attiecībā uz BIS 2.kārtas ietvaros paredzētajām darbībām. Projekts tiks īstenots pēc Agile projekta vadības metodikas, kur detalizēta tehniskās funkcionalitātes izstrāde tiek identificēta un definēta projekta ieviešanas gaitā darba grupās, tādējādi šobrīd detalizētāku aprakstu nav iespējams sniegt.  | **Projekta apraksts (kopsavilkums)**Papildinot BIS attīstības 1. kārtas projektā paveikto, sistēmas attīstības 2. kārtas ietvaros papildus tabulā minēto procesu attīstībai tiks veikta mobilo iekārtu lietotnes izstrāde, kas vienkāršos gan apziņošanas un informēšanas procesu, gan piekļuvi BIS datiem un procesiem, tādējādi sniedzot svarīgu atbalstu BIS lietotājiem - sevišķi būvniecības ierosinātājiem un uzņēmēju pārstāvjiem, kas cieši saistīti ar būvniecības lietas vešanas procesiem. Tāpat tiks papildinātas esošās integrācijas ar citu iestāžu sistēmām, kā arī realizēti pilnveidojumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasību ievērošanai automatizējot nepieciešamo pārskatu sagatavošanu (lai nepieciešamos datus varētu sagatavot operatīvi un ar mazu manuālo darbu) par pakalpojumiem, kuri izstrādāti līdz 2018.gada 1.jūlijam (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.402 “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi”) un datu sagatavošana pēc pieprasījumiem. Piemēram, lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, ir nepieciešams no sistēmas iegūt dažādas atskaites vai atbildēt uz pieprasījumiem par datu izmantošanas atbilstību. To varētu paveikt ātri izstrādājot risinājumu automātiskai datu iegūšanai no sistēmas. Detalizēti pilnveidojumu un no jauna izveidojamo funkcionalitāšu apraksti, kas iekļauj konteksta izklāstu saistībā ar sistēmas attīstības 1. kārtu, pieejami sadaļu “1 Problēmas apraksts” un “3 Risinājuma apraksts” apakšsadaļās (skat. atsauces tabulas labajā kolonnā). |
| 1. .4.
 | **Projekta apraksts (kopsavilkums)****Darbības projekta mērķu sasniegšanai:**1. par projekta publiskiem e-pakalpojumiem tiks veikti „Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (PIKTAPS), "PIKTAPS otrā kārta" un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” (PSPP) projektu ietvaros sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumi”;
 | FM 24.04.2019. atzinumsPielikumā un anotācijā kā viena no projekta darbībām norādīta pasākumu veikšana projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS)[[2]](#footnote-2), “PIKTAPS otrā kārta”[[3]](#footnote-3) un “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” (PSPP)[[4]](#footnote-4) ietvaros. Ņemot vērā, ka publicitātes pasākumu veikšana ir minēto projektu darbība, t.i., pasākumi par BIS tiks veikti minēto projektu ietvaros, nevis projektā “Būvniecības procesu un IS attīstība (2. kārta)”, lūdzam svītrot to no projekta darbībām.  | **Ņemts vērā.** Darbība svītrota. |  |
| 5. | **Anotācija**VARAM ar 2019.gada 1.aprīļa vēstuli Nr.14‑21/2882) ir atbalstījis projekta iekļaušanu IKT mērķarhitektūras 54.0 versijā. Projekts veicina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākumam “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” izvirzīto rādītāju sasniegšanu, pilnveidojot 8 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesus, lai tos nodrošinātu tiks pilnveidoti vai izstrādāti 8 publiski pakalpojumi.**Pielikums:****Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos:*** projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 8 publiskās pārvaldes darbības procesi
 | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam salāgot pielikumā un anotācijā sniegto informāciju. Anotācijā norādīts, ka tiks pilnveidoti astoņi publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi, savukārt pielikumā norādīts, ka viens no procesiem tiks izveidots. | **Ņemts vērā.** | **Anotācija**VARAM ar 2019.gada 1.aprīļa vēstuli Nr.14‑21/2882) ir atbalstījis projekta iekļaušanu IKT mērķarhitektūras 54.0 versijā. Projekts veicina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākumam “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” izvirzīto rādītāju sasniegšanu, pilnveidojot 7 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesus un izstrādājot 1 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu, lai tos nodrošinātu tiks pilnveidoti vai izstrādāti 8 publiski pakalpojumi.**Pielikums:****Projekta aktivitātes sniegs šādu ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos:*** projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti 7 publiskās pārvaldes pamatdarbības procesi un izstrādāts 1 publiskās pārvaldes pamatdarbības process;
 |
| 66. | **Anotācija** | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam precizēt anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”:1. 4.–8.kolonnas nosaukumā norādot konkrētus gadus – 2020., 2021., 2022.gads;
 | **Ņemts vērā.**Veikti precizējumi anotācijas III sadaļas 4.-8.kolonnas nosaukumā.  | **Precizēta anotācija** |
| 77. | **Anotācija**8 578 EUR – projekta ietvaros izstrādāto un ieviesto IKT risinājumu uzturēšanai(7 260 *euro* - izmaiņu pieprasījumi projekta ietvaros izstrādātās programmatūras nelieli pielāgošanas darbi atbilstoši citu valsts IS izmaiņām vai pilnveidojumiem; 1 318 *euro* - aplikāciju tehniskās uzturēšanas izmaksas); | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam precizēt anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”:b)  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanas izmaksām 8 578 *euro* apmērā pašreiz ir norādītas tikai izmaksu pozīcijas, kam attiecīgi lūdzam sniegt detalizētu aprēķinu; | **Ņemts vērā.**Attiecībā uz informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu uzturēšanas izmaksām, paskaidrojam: projekta laikā tiks izstrādāta papildus funkcionalitāte jauna procesa (Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaite) nodrošināšanai, kā arī tiks izveidota mobilā aplikācija Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveidei. Izmaksas papildinātas ar aprēķiniem. | **Precizēta anotācija**8 578 EUR – projekta ietvaros izstrādāto un ieviesto IKT risinājumu uzturēšanai(7 260 *euro* - izmaiņu pieprasījumi projekta ietvaros izstrādātās programmatūras nelieli pielāgošanas darbi atbilstoši citu valsts IS izmaiņām vai pilnveidojumiem; 1 318 *euro* - aplikāciju tehniskās uzturēšanas izmaksas);Ņemot vērā BVKB pieredzi, šāda apjoma funkcionalitātes uzturēšanas procesa īstenošanai nepieciešamas 20 cilvēkdienas gadā (atbilstoši esošajam uzturēšanas līgumam, kas noslēgts ar SIA “Tieto Latvia” 2017.gadā, vienas cilvēkdienas izmaksas ir 363 EUR iesk. PVN: 20 x 363 = 7260 EUR. Jaunizveidoto aplikāciju tehniskajai uzturēšanai (aplikācijas komponenšu migrācija uz jaunāku OS (operētājsistēmu) un testa vides atjaunošana no produkcijas), ņemot vērā apjomu un 2018.gada datus līdzīgo aplikāciju uzturēšanas izmaksas, būs nepieciešamas 3,63 cilvēkdienas gadā (3,63 CD x 363 = 1318 EUR iesk. PVN). |
| 8. | **Anotācija**62 477 EUR – personāla atlīdzības izmaksas (finansējums divu darba vietu atlīdzībai, kur vienas darba vietas atlīdzībai nepieciešams finansējums 31 238,5 euro apmērā (18.6 saime IV līmenis) sastāda: 1732 euro x 12 mēneši = 20 784 euro gadā; 10% piemaksa = 2078,40 euro gadā; Atvaļinājuma pabalsts = 866 euro gadā; Novērtēšanas prēmija = 1125,80 euro gadā; Apmācības un darba devēja pabalsti, kompensācijas – 248,69 euro gadā; Kopā gadā 25148,64 + 5932 (darba devēja nodoklis 23,59%) + 214 euro (veselības apdrošināšana) = 24435 euro.)\* Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, 2018.gada 3.ceturksnī darba samaksa IKT nozarē salīdzinot ar 2017.gada 3.ceturksni, pieaugusi par 8,4%. Pieņemts, ka vidēji darba samaksa IKT nozarē valsts pārvaldes iestādē pieaug katru gadu vidēji par 2%. Ar jaunas funkcionalitātes ieviešanu BIS pievienosies arī jaunas lietotāju grupas, kurām būs nepieciešams informatīvais un tehniskais atbalsts. Pēc pieredzes ar "Būvniecības procesu un IS attīstība (1.kārta)" projektu jaunizstrādātas funkcionalitātes atbalstam provizoriski būs nepieciešamas divas štata vietas.). | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam precizēt anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”:c) uzskatām, ka BIS attīstības 2.kārtas uzturēšanu ir jānodrošina ar BIS uzturēšanai jau 2017.gadā izveidotajām divām amata vietām, līdz ar to personāla atlīdzības izmaksas no kopējām uzturēšanas izmaksām ir svītrojamas. | **Ņemts vērā** Saskaņots elektroniskajā saskaņošanāBIS ir plašas publiskās komunikācijas mērķauditorijas platforma, kuras dalībnieki ir:1. sabiedrība kopumā/BIS publiskā portāla lietotāji (nereģistrētie lietotāji un reģistrētie lietotāji):
	1. nekustamā īpašuma īpašnieki (~ 860 tūkstoši iedzīvotāju – VZD dati);
	2. būvspeciālisti (29 454 kopā, tai skaitā 13 509 aktīvi - BIS reģistru dati);
	3. projektētāji, tai skaitā ierosinātāji;
	4. būvniecības procesa dalībnieki, tai skaitā būvkomersanti;
	5. dzīvojamo māju pārvaldnieki (746 kopā, tai skaitā 714 aktīvi - BIS reģistru dati);
	6. Būvkomersanti (14 850 kopā, tai skaitā 5533 aktīvi - BIS reģistru dati);
	7. Energoauditori (364 kopā,  tai skaitā 195 aktīvi - BIS reģistru dati).
2. Būvvaldes (87 iestādes).
3. Būvvaldes un iestādes, kas pilda būvvaldes funkcijas (BVKB, EM, VARAM, VDZTI, LVC).
4. Tehnisko noteikumu izdevēji (~ 1500 iestādes – BVKB dati).
5. Nevalstiskās organizācijas, būvniecības nozares profesionāļu asociācijas, padomes: Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padome, Latvijas Būvniecības padome, LIKTA, Latvijas Pašvaldību savienība, VAS “Latvijas ceļi”, VAS “Valsts Nekustamie Īpašumi”, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija).
6. Būvniecības procesa uzraugošās un kontrolējošās iestādes (EM, VID, VUGD, VDI, PTAC, NKMP, DVI).
7. IS saskarņu sadarbības partneri (UR, TA (VVDZ), IeMIC (SD), VID, PMLP, ZMNĪ, LĢIA, VRAA (TAPIS, EIS, Maksājumu modulis, latvija.lv), VZD (NĪVKIS, Adrešu reģistrs, ATIS, digitālo lietu krātuve), LVRTC, IZM.
8. Sertificēšanas iestādes (9 iestādes).

No 2020.gada BIS lietotāju skaits būtiski pieaugs, ņemot vērā, ka būvniecības administratīvais process pilnā apjomā tiks īstenots elektroniski BIS saskaņā ar pieņemtajiem grozījumiem Būvniecības likumā, tādējādi arī sniedzamais atbalsta apjoms BIS lietotājiem pieaugs. Pēc Būvniecības procesu un IS attīstība (2.kārta) projekta beigām, ņemot vērā projekta ietvaros izveidotās jaunās funkcionalitātes (piemēram, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un pārvaldniekiem ēkas pārvaldīšanas instrumentu izveidi, lēmumu pieņemšanas balsošanas rīka izveide u.c.), ir sagaidāms lietotāju skaita pieaugums vēl par ~100 tūkst. lietotāju). BIS lietotāji potenciāli ir visi Latvijas iedzīvotāji, kā arī uzņēmēji un investori no ārzemēm.Būvniecības procesu un IS attīstības (2. kārtas) ietvaros tiks izstrādāti papildinājumi esošajos moduļos un jauni moduļi, kas ievērojami paplašinās informācijas sistēmas lietotāju loku, kā arī nodrošinās pilnīgi jaunu saskarnes veidu ar sistēmu - mobilo aplikāciju. Mobilās aplikācijas nodrošinājums informācijas sistēmai saistās ar pilnīgi jaunu lietotāju atbalsta jomu, kas ievērojami paplašinās esošos atbalsta apmērus, kuri šobrīd sniedz palīdzību lietotājiem darbā ar sistēmu no datora, izmantojot interneta pārlūkprogrammas - atšķirība no mobilajām aplikācijām, kurām nepieciešama lokāla instalācija uz mobilās ierīces vai arī specializēta mobilo ierīču “web” risinājuma izmantošana. Tāpat BIS tiks papildināta ar būves ekspluatācijas lietu uzturēšanu, kas piesaistīs pilnīgi jaunu un krietni plašāku lietotāju loku - iedzīvotāju daļu, kuri nav saistīti ar būvniecības atļaujas izsniegšanas procesiem vai pašu būvniecību, bet gan ar būvju ekspluatāciju, piemēram, daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas rīki piesaistīs visu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, īrniekus, pārvaldniekus, uzturētājus un citus iesaistītos. BIS tiks papildināta, lai nodrošinātu arī būvniecības industrijā arvien plašāko pielietoto BIM (būves informācijas modelēšanas) pieeju, kuras izmantošana paplašina BIS atbalsta speciālistiem nepieciešamo zināšanu un darbu apjomu. Arī papildinot un sistēmā ietverot būvgružu uzskaites un izsekošanas risinājumu, tiek radīta jauna sistēmas darbības sfēra, kas veicinās visaptverošu un centralizētu ar būvniecību saistīto procesu pārvaldību - tas vienlaikus arī paplašina informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai un lietotāju atbalstam nepieciešamo darbu apjomu.Papildus 2 štata vietas, ar atbilstošu finansējumu, būs nepieciešamas, lai nodrošinātu izstrādāto risinājumu ilgtspējību un kvalitatīvu darbību produktīvajā vidē un nodrošinātu atbalsta sniegšanu BIS lietotājiem. Jautājums par precīzu nepieciešamā finansējuma apmēru tiks izvērtēts pēc projekta pabeigšanas un finansējums tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  | **Precizēta anotācija, pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts** Papildināta anotācijas III sadaļa “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”. “Nepieciešamās štata vietas paredzēts pārdalīt no Centrālās statistikas pārvaldes.”Pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā iekļauts 4.punkts: “4. Jautājumu par nepieciešamo valsts budžeta finansējumu pēc Būvniecības procesu un IS attīstības (2.kārta) projekta pabeigšanas projekta rezultātu uzturēšanai ne vairāk kā 100 223 euro apmērā pieprasīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.” |
| 99. | **MK rīkojuma projekts un MK protokollēmuma projekts** | FM 06.06.2019. atzinums1. Lūdzam izteikt rīkojuma projekta 5.punktu šādā redakcijā: “Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 100 223 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”. Vienlaikus lūdzam svītrot MK sēdes protokollēmuma projekta 4.punktu. | **Ņemts vērā** | **MK rīkojuma projekta** 5.punkts izteikts sekojošā redakcijā:“Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 100 223 euro gadā, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”**MK protokollēmuma projektā** svītrots 4.punkts.  |
| 110. | **Anotācija** | FM 06.06.2019. atzinums2. Lūdzam norādīt anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” (turpmāk – III sadaļa) 7.punktā “Amata vietu skaita izmaiņas”, ka kopējais amata vietu skaits EM nepalielināsies, ņemot vērā, ka nepieciešamās divas amata vietas paredzēts pārcelt no Centrālās statistikas pārvaldes. | **Ņemts vērā** | **Precizēta Anotācija**7.punkts “Amata vietu skaita izmaiņas”: “Kopējais amata vietu skaits Ekonomikas ministrijas resorā nepalielināsies, ņemot vērā, ka nepieciešamās divas amata vietas pēc projekta pabeigšanas, projekta rezultātu uzturēšanai, paredzēts pārcelt no Centrālās statistikas pārvaldes.” |
| 111. | **Anotācija** | FM 06.06.2019. atzinums3. Lūdzam norādīt anotācijas III sadaļas 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins” sniegto informāciju par projekta rezultātu uzturēšanai papildus nepieciešamo finansējumu 100 223 *euro* apmērā, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, anotācijas III sadaļas 8.punktā “Cita informācija”. | **Ņemts vērā** | **Precizēta anotācija** Informācija par projekta rezultātu uzturēšanai nepieciešamo papildus finansējumu, kas tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārcelta no anotācijas III sadaļas 6.punkta uz III sadaļas 8.punktu. |
| .12. | **Anotācija** | FM 24.04.2019. atzinumsLūdzam precizēt anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”:d)   8.punktā lūdzam norādīt informāciju šādā redakcijā: “Projekta īstenošanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.  | **Ņemts vērā.**Veikti precizējumi anotācijas III sadaļā, 8.punktu papildinot ar attiecīgo informāciju. | **Precizēta anotācija****8. Cita informācija**Projekta īstenošanai nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks pieprasīti no 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. |
| **Tieslietu ministrija** |
| .13.9 | **Anotācija*** + **Atvērto datu kopu papildināšana**

BIS attīstības un pilnveidošanas rezultātā tiek paplašinātas gan esošās datu kopas, gan jaunas datu kopas, kuras ir lietderīgas atkalizmantošanas nolūkiem, līdz ar to tās ir iespējams publicēt atvērto datu kopu veidā. Veicot BIS izstrādi un attīstīšanu, ir nodrošināta platforma datu kopu publicēšanai atvērto datu kopu veidā. BIS funkcionalitātei paplašinoties, nepieciešams veikt atvērto datu kopu papildināšanu ar jauniem datiem vai esošo datu kopu paplašināšanu. | Tieslietu ministrijas ieskatā nav pieļaujama tāda informācijas sistēmas izveide, kas dublē citu informācijas sistēmu datus. Dati glabājami tajā informācijas sistēmā, kurā tie radīti, bet informācijas apmaiņas ietvaros tiek nodrošināta informācijas sistēmu sadarbība un informācijas apmaiņa. Attiecībā uz atvērotajiem datiem vēršam uzmanību, ka minētais jautājums ir skatāms valsts mērogā un datu atvēršana nodrošināma, ja tam ir paredzēts attiecīgs finansējums. Nav pieļaujama situācija, kad atvērto datu veidā BIS izplatītu datus, kuru pirmavots ir Valsts zemes dienesta informācijas sistēmas (Valsts adrešu reģistrs, Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma) un kuru izplatīšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maksas pakalpojums. | **Ņemts vērā**Būvniecības likuma 24.panta trešajā daļā noteikts skaidrs regulējums par strukturēto datu publicēšanu atvērto datu veidā : “(3) Būvniecības informācijas sistēmas dati ir publiski pieejami bez maksas, tajā strukturētos datus publicē atvērto datu veidā, izņemot datus, kuru publiskā pieejamība ir ierobežota saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai normatīvajos aktos ir paredzēta samaksa.” | **Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts**Pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā 2.punktā noteikts:“2. Noteikt, ka Būvniecības procesu un IS attīstības (2.kārta) projekta īstenošanas ietvaros netiks grozīts Būvniecības likuma 24.panta trešajā daļā nostiprinātais princips attiecībā uz BIS datu publisko pieejamību (stājas spēkā 2019. gada 13.martā).” |
| .14. | **Anotācija un Projekta apraksts** | Tieslietu ministrijas ieskatā rīkojuma projektam pievienotajā anotācijā un projekta apraksta kopsavilkumā norādītajam attiecībā uz pieteikto risināmo problēmu par piekļuvi mājas lietai vai būves ekspluatācijas lietai saskatāmi informācijas sistēmu datu dublēšanās riski. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi” 21. punktā noteikto mājas lietas pirmajā sadaļā iekļauj tāda dokumenta kopiju, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, un dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju, kā arī normatīvajos aktos noteiktos dzīvojamās mājas pamatdokumentus, pastāv bažas, ka tādējādi BIS tiktu dublēta jau esošajās informācijas sistēmās (VVDZ, NĪVKIS) uzkrātā informācija, kā arī izplatīta būves kadastrālās uzmērīšanas lieta trešajām personām. Papildus minētajam vēlamies uzsvērt, ka atbilstoši Būvniecības likuma 24. pantā noteiktajam BIS ir valsts sistēma, kas ietver būvniecības procesam un tā kontrolei nepieciešamos datus, un tās mērķis ir nodrošināt datu uzglabāšanu un apriti starp publiskās pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī sabiedrības iesaisti būvniecības procesā. Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis un turētājs ir birojs. Mājas lietas vai būves ekspluatācijas lietas izveide un informācijas pieejamības nodrošināšana Tieslietu ministrijas ieskatā ir ārpus šī likumā noteiktā BIS darbības ietvara. BIS kā darba vide būvniecības procesa nodrošināšanai un uzraudzīšanai normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un speciālistiem ir atbalstāma, bet tajā uzkrāto datu, kas tiek saņemti no citām valsts informācijas sistēmām, izplatīšana trešajām personām nav atbalstāma, jo ir pretrunā Valsts informācijas sistēmu likuma 8. pantā noteiktajām valsts informācijas sistēmas turētāja funkcijām attiecībā uz datu apstrādi, tai skaitā publicēšanu. | **Ņemts vērā**BVKB un pašvaldības būvvaldes funkcijās ietilpst būvju ekspluatācijas uzraudzība. Būvniecības likuma 21.pants regulē būves ekspluatācijas uzraudzības ietvaros veicamās darbības. Savukārt Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” precizē gadījumus, kad būvju ekspluatācijas laikā jāveic to tehniskā apsekošana. Saskaņā ar noteikumu 2.punktu būves apsekošanas mērķis ir noteikt būves atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā minētajām būvei būtiskām prasībām. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta d) apakšpunkts noteic, ka dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana ir viena no dzīvojamās mājas obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” detalizēti regulē tieši dzīvojamo māju apsekošanas kārtību un pārvaldnieka pienākumus šajā procesā.Līdz ar to būves ekspluatācijas uzraudzības lietā, kuras ietvaros tiks izstrādāts arī dzīvojamās mājas pārvaldīšanas rīks (ar iespēju pievienot pārvaldnieka veiktus ikgadējās profilaktiskās apsekošanas rezultātus), vienkopus būs apkopota informācija par būvei veikto tehnisko apsekošanu, būvspeciālista konstatētajiem bojājumiem un ieteikumiem būves atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu veikšanā, kā arī secinājumi par būves drošumu un tās atbilstību Būvniecības likuma 9.pantā būvei noteiktajām būtiskām prasībām.  | **Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts**Pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts, kurā 3.punktā noteikts:“3. Noteikt, ka Būvniecības procesu un IS attīstības (2.kārta) projekta īstenošanā, veidojot Būvniecības informācijas sistēmā uzturamo datu kopas, tiks respektēti datu sākotnējās izcelsmes nosacījumi, proti, netiks pieļauta ar citās informācijas sistēmās esošiem datiem vienādas precizitātes un nozīmes datu paralēlā iegūšana un uzturēšana.” |
| Atbildīgā amatpersona |    |
|  | (paraksts\*) |

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Olga Feldmane

Ekonomikas ministrijas

Būvniecības politikas departamenta direktore

Tālrunis: 67013257, fakss: 67280882

olga.feldmane@em.gov.lv

1. Ministru kabineta 2017.gada 10.augusta rīkojums Nr.422 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un 2.2.1.2.pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam”. [↑](#footnote-ref-1)
2. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekts Nr.2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekts Nr.2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma 2.kārta (PIKTAPS 2)”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.1.pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/015 “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”. [↑](#footnote-ref-4)