**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

**par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” peļņas daļu par 2018. gadu”**

**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 |
|  |  | **Finanšu ministrija**1. Rīkojuma projekts paredz, ka VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gadā valsts budžetā iemaksātu mazāku daļu (t.i. 36,93%) no 2018.gada peļņas, atlikušo daļu no kapitālsabiedrības peļņas 1 667 500 *euro* apmērā novirzot Rīgas radio un televīzijas stacijas torņa rekonstrukcijas projekta finansēšanai un 1 126 461 *euro* Platjoslas 2.kārtas projekta finansēšanai. Tādējādi valsts negūs plānotos ieņēmumus no tai pienākošās peļņas daļas (t.i. 85%) un veidosies negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem 2 129 507 *euro* apmērā.Ņemot vērā to, ka rīkojuma projekts paredz plānoto valsts budžeta iemaksājamo dividenžu kritumu 2019.gadā, rīkojuma projekta apstiprināšana pašreizējā brīdī ir pretrunā ar Fiskālās disciplīnas likuma 9.panta 2.daļas nosacījumiem. Tādējādi, lai rīkojuma projektā paredzētais valsts budžeta ieņēmumu kritums 2019. gadā būtu saskaņā ar fiskālās disciplīnas nosacījumiem, par piedāvāto valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu 2019.gadā, ir jāpiedāvā kompensējošs/i pasākums/i 2 129 507 *euro* apmērā (t.i. ieņēmumus palielinoši vai citu izdevumu pozīciju samazinoši pasākumi). Papildus, informējam, ka Ministru kabinets, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam”, ir pilnībā izlietojis atbilstoši nacionālā un ES līmeņa fiskālo nosacījumu prasībām noteiktos papildu pieejamos līdzekļus jeb “fiskālo telpu” valdības prioritāšu finansēšanai 2019.gadā. | **Nav ņemts vērā**Atšķirīga Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” dividendēs izmaksājamā peļņas daļa atbilst Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.806 „Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu” 11.2.1. un 11.2.4.apakšpunktam.Ja Rīkojuma projektā minēta atlikusī peļņas daļa netiks novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai, ilgtermiņā tas var negatīvi ietekmēt valsts deleģēto uzdevumu izpildi kopumā, līdz ar ko nākotnē valsts kā kapitālsabiedrības akcionārs var nesaņemt lielāku peļņu no kapitālsabiedrībā veiktā ieguldījuma, jo kapitālsabiedrības attīstība un tās sniegto pakalpojumu jeb pildāmo uzdevumu apjoms būs pārāk šaurs, lai nodrošinātu valsts mēroga ekonomijas ieguvumu (valsts mēroga jeb valsts funkciju tipa projektos ekonomijas ieguvums rodas no IKT ietvaros nepieciešamo resursu centralizācijas).Samaksājot dividendēs no saimnieciskās darbības likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” noteikto procentuālo apjomu, ilgtermiņā kapitālsabiedrība var nokļūt situācijā, kad būs jāpiesaista vairāk aizņemtā kapitāla, kā rezultātā attiecīgi palielināsies aizņemtā kapitāla apmērs pret pašu kapitālu, kas galvenokārt var atsaukties uz kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu tarifiem. Tāpat var tikt apgrūtināta Eiropas Savienības finansējuma apguve un attiecīgi pagarināts termiņš izvirzīto mērķu sasniegšanā kapitālsabiedrības īstenotājos projektos, kur kā jau minēts iepriekš 15% ir nepieciešams ieguldīt no kapitālsabiedrības finanšu līdzekļiem (šajā gadījumā līdzekļu apjoms, kas nav atgūstams un ir norakstāms zaudējumos), un attiecīgi tas var radīt negatīvu ietekmi uz kapitālsabiedrības ilgtspējīgu attīstību, kur var tikt apdraudēta ne tikai kapitālsabiedrības uzņemto saistību izpilde.Apskatot detalizēti pašu ieguldījumu ziņā kā būtiskāko kapitālsabiedrības investīciju projektus šobrīd ir jānorāda RRTS un Platjoslas 2.kartas projektu. Lai arī turpmākajos gados kapitālsabiedrība varētu veiksmīgi to īstenot, tajā skaitā ievērojot abu projektu ietvaros noslēgto vispārīgo vienošanos noteikumus un no tām izrietošajos līgumos noteiktās uzņemtās finansiālās saistības, ir nepieciešams, lai kapitālsabiedrības rīcībā šajos līgumos noteiktajos termiņos būtu pieejami ievērojami finanšu līdzekļi. Tāpat, ņemot vērā augstāk norādīto risku par naudas nepietiekamību Platjoslas 2. kārtas projekta finansēšanai, kā arī Zaķusalas TV torņa rekonstrukcijai nepieciešamo investīciju apjomu, ir nepieciešams novirzīt 2 793 961 euro (kas atbilst nesegto zaudējumu apmēram) naudas plūsmas pietiekamības nodrošināšanai un projektos ietverto investīciju izpildei.  | Rīkojuma projekts paredz, ka VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019.gadā valsts budžetā iemaksātu mazāku daļu (t.i. 36,93%) no 2018.gada peļņas, tādējādi valsts negūs plānotos ieņēmumus no tai pienākošās peļņas daļas (t.i. 85%) un veidosies negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem 2 129 507 euro apmērā.Ņemot vērā to, ka rīkojuma projekts paredz plānoto valsts budžeta iemaksājamo dividenžu kritumu 2019.gadā, rīkojuma projekta apstiprināšana pašreizējā brīdī ir pretrunā ar Fiskālās disciplīnas likuma 9.panta 2.daļas nosacījumiem. Tādējādi, lai rīkojuma projektā paredzētais valsts budžeta ieņēmumu kritums 2019. gadā būtu saskaņā ar fiskālās disciplīnas nosacījumiem, par piedāvāto valsts budžeta ieņēmumu samazinājumu 2019.gadā, ir jāpiedāvā kompensējošs/i pasākums/i 2 129 507 euro apmērā (t.i. ieņēmumus palielinoši vai citu izdevumu pozīciju samazinoši pasākumi). Papildus, informējam, ka Ministru kabinets, sagatavojot likumprojektu “Par valsts budžetu 2019.gadam”, ir pilnībā izlietojis atbilstoši nacionālā un ES līmeņa fiskālo nosacījumu prasībām noteiktos papildu pieejamos līdzekļus jeb “fiskālo telpu” valdības prioritāšu finansēšanai 2019.gadā. |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums | 23.07.2019. |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Tieslietu ministrija |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus  | Finanšu ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Tieslietu ministrija |  |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | Tieslietu ministrija\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | **Pārresoru koordinācijas centrs**1.Stratēģijas 2019-2022 Atzinuma 3.punktā bija izteikts iebildums “Ņemot vērā lielās plānotās investīcijas, lūdzam, papildināt Stratēģiju ar kopējo investīciju plānu un to sadalījumu pa investīciju veikšanas veidiem un gadiem”. Tā kā kapitāla daļu turētājs nav iesniedzis apstiprinātu Stratēģiju 2019-2022 ar šādu papildinājumu, lūdzam papildināt Anotāciju ar šādu tabulu un aprakstu. | **Ņemts vērā***Kapitālsabiedrības kopējais investīciju plāns un to sadalījums pa investīciju veikšanas veidiem un gadiem ir norādīts valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” vidēja termiņa darbības Stratēģijā 2019. – 2022.gadam” (turpmāk – Stratēģija 2019-2022), kas ir iesniegts Pārresoru koordinācijas centram ar Satiksmes ministrijas 14.11.2018 vēstuli Nr.02-03-IP/118 .Stratēģijas 2019-2022 pievienotajā Excel failā VTS\_2019\_2022\_FinParskati\_17102018\_final.xlsx, atlasot lapu “aktivitātes” un kolonā G (“Tips”) atfiltrējot “Nauda -“ var apskatīt kapitālsabiedrības izejošo naudas plūsmu periodā no 2019.gada līdz 2022.gadam.* |  |
| 2. |  | **Pārresoru koordinācijas centrs**2.Lūdzam arī papildināt Anotāciju:* 1. ar informāciju vai atsauci uz avotu, kur to var iegūt, par Rīgas radio un televīzijas stacijas (turpmāk – RRTS) torņa rekonstrukcijas projekta ietvaros plānotajiem veicamajiem darbiem un to apjomiem;
	2. ar Platjoslas 2.kārtas projekta konkrēti veicamajiem ieguldījumiem (administratīvās teritorijas un apdzīvotās vietas, kurās tiks nodrošināta platjoslas tīkla piekļuve, norādot tīkla izbūves kilometrāžu un īsu tehniskā risinājuma aprakstu) vai atsauci uz avotu, kur to var iegūt.
 | **Ņemts vērā** | *Papildināts Anotācijas I.sadaļas 2.punkts:*RRTS torņa rekonstrukcijas projekta ietvaros plānotie veicamie darbi un to apjomi ir ietverti būvprojektā (projektā iesaistītā eksperta iesniegtajā tāmē), kas ir neatņemama daļa no Vispārīgās vienošanās un ir publiski pieejama arī Kapitālsabiedrības mājaslapā [www.lvrtc.lv](http://www.lvrtc.lv) sadaļā “Iepirkumi”.Aktuālā informācija par Platjoslas 2.kārtas projekta īstenošanas gaitu, kā arī tehniskā rakstura informācija un informācija par noslēgtajiem līgumiem ir pieejama Kapitālsabiedrības mājaslapā [www.lvrtc.lv](http://www.lvrtc.lv). |
| 3. |  | **Pārresoru koordinācijas centrs**3. Lūdzam Anotāciju papildināt ar informāciju par to, kādi apstākļi, tai skaitā kuri finanšu rādītāji pamato kapitāla daļu turētāja priekšlikumu par to, ka daļa peļņas ir jāatstāj uzņēmumā, kā arī norādīt pamatojumu, kāpēc priekšlikumā ir piedāvāts tieši šāds - 36,93% un 63,07% proporcijas peļņas izlietojuma sadalījums. Tāpat lūdzam papildināt Anotāciju ar pamatojumu finansējuma sadalījumam starp RRTS torņa rekonstrukcijas un Platjoslas 2. kārtas projektiem, kas minēts Anotācijas 7. lpp. | **Ņemts vērā** | *Papildināts Anotācijas I.sadaļas 2.punkts:*RRTS un Platjoslas projektiem nepieciešamais finansējums mērāms vairākos desmitos miljonu euro. Uzņēmumam šo projektu finansēšanai būtu jāuzkrāj visa perioda peļņa, tomēr, balstoties uz samērīguma principiem un lai pilnībā neatrautu valsts budžetam plānotos ieņēmumus no LVRTC peļņas, to plānots novirzīt projektu finansēšanai tikai daļēji. Atskaites punkts projektiem novirzāmajai summai izvēlēts atbilstoši uzņēmuma bilancē esošajiem nenosegtajiem zaudējumiem no iepriekšējiem gadiem 2 793 961 euro apmērā. RRTS rekonstrukcijas projektam no šīs summas tika paredzēti 1 667 500 euro, kas ir 25% no 2019.gadā plānotās investīciju summas 6 670 000 euro. Atlikušo projektiem novirzīto summu 1 126 461 euro apmērā paredzēts novirzīt Platjoslas 2.kārtas projektam. |
| 4. |  | **Pārresoru koordinācijas centrs**4. Anotācijas 4. lpp. minēts, ka ar RRTS rekonstrukciju saistītās Vispārīgās vienošanās kopējā summa ir 2 277 343,74 *euro*. Izrietoši pēc būvprojekta pieņemšanas tiks plānota un uzsākta būvniecības fāze, kur sagaidāmās izmaksas ir 50-60 miljoni *euro* bez PVN pēc esošajām aplēsēm, kuras sedz pati kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem. Saskaņā ar 2018. gada 27. februārī Ministru kabinetā izskatīto informatīvo ziņojumu "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo LVRTC peļņas daļu par 2016. gadu" un rīkojuma projektu "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo LVRTC peļņas daļu par 2016. gadu" atlikusī peļņas daļa no kapitālsabiedrības tīrās peļņas daļas par 2016. gadu 1 429 975 *euro* apmērā tika novirzīta RRTS 2019. gada paredzēto finanšu saistību segšanai (21% no 2019.gada kopējām RRTS projekta izmaksām). Savukārt atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 8. augusta rīkojuma Nr. 374 “Par valstij dividendēs izmaksājamo LVRTC peļņas daļu par 2017. gadu” tīrās peļņas daļa par 2017. gadu 1 303 858 *euro* apmērā tika novirzīta, lai segtu 2019. gadā paredzētās finanšu saistības sakarā ar LVRTC īstenoto RRTS projektu, kas ir 20% no nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem RRTS projektam 2019.gadā. Līdz ar to secināms, ka LVRTC jau iepriekš tikusi noteikta atšķirīga dividendēs izmaksājamā peļņas daļa, turklāt atstājot kapitālsabiedrības rīcībā lielāku summu nekā nepieciešams ar RRTS rekonstrukciju saistītās Vispārīgās vienošanās izpildei, līdz ar to peļņas novirzīšana šim mērķim nav pamatota, tai skaitā ar kapitālsabiedrības finanšu situāciju. | **Ņemts vērā** | *Lūdzu sk.izziņas 3.punktu. kā arī papildināts Anotācijas I.sadaļas 2.punkts*Ņemot vērā to, ka vispārīgā vienošanās par būvdarbu veikšanu RRTS tornī varētu tikt noslēgta jau nākamā gada sākumā, līdz ar ko būs nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi avansa maksājuma veikšanai būvdarbu veicējam, ir svarīgi paredzēt šos finanšu līdzekļus arī šī gada ietvaros. |
| 5. | *Ministru kabineta rīkojuma projekta 2.punkts:*2.Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka tīrās peļņas daļa par 2018. gadu 2 793 961 euro apmērā tiek novirzīta valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” attīstībai un uzņemto saistību izpildei uzsāktajos investīciju projektos.*Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:*Satiksmes ministrijas priekšlikums, kas ietverts rīkojuma projekta 1.punktā un kas atšķiras no likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 24. panta pirmajā daļā noteiktā, piedāvā valsts budžetā iemaksāt 36,93% jeb 1 635 732 euro no kapitālsabiedrības 2018.gada peļņas, savukārt atlikusī peļņas daļa 2 793 961 euro apmērā tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai un uzņemto saistību izpildei uzsāktajos investīciju projektos. | **Finanšu ministrija**2. Ņemot vērā, ka anotācijā minēts, ka, lai deleģētu uzdevumu nodrošināšanai vai valstiska līmeņa projektu īstenošanā nebūtu jāizmanto aizņemtais kapitāls ar augstāku kapitāla cenu, kapitālsabiedrības finansiālajai ilgtermiņa stabilitātei ieteicamākais scenārijs būtu, ka kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas daļa par 2018. gadu būtu aprēķināma 36,93% procentu apmērā no kapitālsabiedrības 2018. gada peļņas, rīkojuma projekta 2.punkts aiz vārda “projektos” papildināms ar tekstu “kuru īstenošana notiek valsts deleģēto uzdevumu ietvaros.” | **Ņemts vērā***Ņemot vērā to, ka Platjoslas 2.kartas projekts nav valsts deleģētais uzdevums, bet Kapitālsabiedrība to realizē Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros, Ministru kabineta rīkojuma projekts un anotācija ir attiecīgi precizēti*  | *Ministru kabineta rīkojuma projekta 2.punkts:*2. Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka tīrās peļņas daļa par 2018. gadu 2 793 961 *euro* apmērā tiek novirzīta, lai segtu valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2019. gadā paredzētās finanšu saistības sakarā ar tās īstenoto Rīgas radio un televīzijas stacijas projektu un Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās.”*Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:*Satiksmes ministrijas priekšlikums, kas ietverts rīkojuma projekta 1.punktā un kas atšķiras no likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 24. panta pirmajā daļā noteiktā un likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantā pirmā daļā noteiktā, piedāvā valsts budžetā iemaksāt 1 635 732 euro jeb 36.92653192896212% (noapaļojot 36,93%) no kapitālsabiedrības 2018.gada peļņas, savukārt atlikusī peļņas daļa 2 793 961 euro apmērā tiek novirzīta, lai segtu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2019. gadā paredzētās finanšu saistības sakarā ar tās īstenoto Rīgas radio un televīzijas stacijas projektu un Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (turpmāk arī – investīciju projekti). |
| 6. | *Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:* | **Finanšu ministrija**3. Ņemot vērā, ka aprēķinot 36,93% no 4 429 693 *euro* iegūtā summa ir 1 635 886 *euro,* anotācija ir papildināma ar skaidrojumu vai precīzāku procentuālo rādītāju (ar vairāk kā 2 cipariem aiz komata), kas pamato to, ka dividendēs izmaksājamā daļa ir 1 635 732 *euro*. | **Ņemts vērā**  | *Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:*Satiksmes ministrijas priekšlikums, kas ietverts rīkojuma projekta 1.punktā un kas atšķiras no likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” 24. panta pirmajā daļā noteiktā un likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantā pirmā daļā noteiktā, piedāvā valsts budžetā iemaksāt 36.92653192896212% , kas pēc noapaļošanas ir 36,93%, jeb 1 635 732 euro no kapitālsabiedrības 2018.gada peļņas, savukārt atlikusī peļņas daļa 2 793 961 euro apmērā tiek novirzīta, lai segtu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2019. gadā paredzētās finanšu saistības sakarā ar tās īstenoto Rīgas radio un televīzijas stacijas projektu un Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 2.1.1.0/16/I/001 “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” (turpmāk arī – investīciju projekti). |
| 7. | *Anotācijas III.sadaļā:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | n-gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| n+1 | n+2 | n+3 |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam |

 | **Finanšu ministrija**4. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijai Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība instrukcija” III sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” jānorāda n-gads kā 2019.gads, n+1 – 2020.gads, n+2 – 2021.gads, n+3 - 2022.gads, arī ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru” n+1 vietā jābūt 2020.gadam un n+2 gadam – 2021.gadam. | **Ņemts vērā** | *Anotācijas III.sadaļā:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rādītāji | 2019.gads | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| 2020.gads | 2021.gads | 2022.gads |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+1 gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru n+2 gadam |

 |
| 8. | *Anotācijas III.sadaļā:*

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji | 2019.gads |
|
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 209 440 039 | * 2 129 507
 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 209 440 039 | * 2 129 507
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Finansiālā ietekme | 209 440 039 | * 2 129 507
 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 209 440 039 | * 2 129 507
 |

 | **Finanšu ministrija**5. Ņemot vērā, ka valsts budžetā netiks pārskaitīta daļa dividendes no peļņas par 2018.gada pārskata gadu, anotācijas III sadaļas ailē “izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam” 1., 1.1., 3. un 3.1. punktos līdzekļu apmērs jānorāda ar mīnuszīmi. | **Ņemts vērā** | *Anotācijas III.sadaļā:*

|  |  |
| --- | --- |
| Rādītāji | 2019.gads |
|
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 209 440 039 | * 2 129 507
 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 209 440 039 | * 2 129 507
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. Finansiālā ietekme | 209 440 039 | * 2 129 507
 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 209 440 039 | * 2 129 507
 |

 |
| 9. | *Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:*RRTS torņa rekonstrukcijas projekta ietvaros plānotie veicamie darbi un to apjomi ir ietverti būvprojektā (projektā iesaistītā eksperta iesniegtajā tāmē), kas ir neatņemama daļa no Vispārīgās vienošanās un ir publiski pieejama arī Kapitālsabiedrības mājaslapā [www.lvrtc.lv](http://www.lvrtc.lv) sadaļā “Iepirkumi”. Izrietoši pēc būvprojekta pieņemšanas tiks plānota un uzsākta būvniecības fāze, kur sagaidāmās izmaksas ir no 50-60 miljoniem euro bez PVN pēc esošajām aplēsēm, kuras sedz pati kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem | **Pārresoru koordinācijas centrs**Lūdzam attiecībā uz Rīgas Radio un televīzijas stacijas (turpmāk – RRTS) torņa projekta īstenošanu koriģēt Anotācijas 4.lpp. esošo tekstu “kuras sedz pati kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem” uz “kuras sedz pati kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem un kapitālsabiedrības peļņas daļas, kura tiek atstāta kapitālsabiedrības rīcībā ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, paredzot to novirzīt LVRTC vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2022. gadam paredzētajiem investīciju projektiem”, lai neradītu pretrunu ar norādīto, ka būvniecība tiks finansēta no pašas kapitālsabiedrības līdzekļiem. Vēlamies uzsvērt, ka līdz akcionāru sapulces lēmuma par peļņas sadali pieņemšanai kapitālsabiedrības peļņa nav kapitālsabiedrības līdzekļi, tā var kļūt par kapitālsabiedrības līdzekļiem, ja tiek pieņemts lēmums par peļņas atstāšanu kapitālsabiedrības rīcībā. | **Ņemts vērā** | *Anotācijas I.sadaļas 2.punktā:*RRTS torņa rekonstrukcijas projekta ietvaros plānotie veicamie darbi un to apjomi ir ietverti būvprojektā (projektā iesaistītā eksperta iesniegtajā tāmē), kas ir neatņemama daļa no Vispārīgās vienošanās un ir publiski pieejama arī Kapitālsabiedrības mājaslapā [www.lvrtc.lv](http://www.lvrtc.lv) sadaļā “Iepirkumi”. Izrietoši pēc būvprojekta pieņemšanas tiks plānota un uzsākta būvniecības fāze, kur sagaidāmās izmaksas ir no 50-60 miljoniem euro bez PVN pēc esošajām aplēsēm, kuras sedz pati kapitālsabiedrība no saviem līdzekļiem un Kapitālsabiedrības peļņas daļas, kura tiek atstāta kapitālsabiedrības rīcībā ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, paredzot to novirzīt LVRTC vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019.-2022. gadam paredzētajiem investīciju projektiem. |
| Atbildīgā amatpersona |    |  |
|  | (paraksts)\* |   |

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

Inga Strauta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas juriskonsulte |  |  |
| (amats) |  |  |
| Tālr.67028349 |  |  |
| (tālruņa un faksa numurs) |  |  |
| Inga.Strauta@sam.gov.lv |  |  |
| (e-pasta adrese) |  |  |