**Ministru kabineta rīkojuma projekta  
“Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža””, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” 2018.gada peļņas daļu” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | | | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | | | Projekts sagatavots, lai noteiktu kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja un kuras 2018.gadu noslēdza ar peļņu, atšķirīgu dividendēs izmaksājamo peļņas daļu 2018.gadā 0 procentu apmērā un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai.  Ņemot vērā to, ka valstij piekritīgās dividendes no kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, konkrēti valsts budžetā netiek plānotas, rīkojuma projekts nerada būtisku ietekmi uz 2019.gada valsts budžeta ieņēmumiem.  Rīkojums stājas spēkā pēc apstiprināšanas. |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | | |
| 1. | Pamatojums | Likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pants.  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta trešā daļa.  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” (turpmāk – MK noteikumi Nr.806) 10.punkts, kas nosaka, valsts kapitāla daļu turētājs priekšlikumu par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no kapitālsabiedrības tīrās peļņas), kas atšķiras no kapitālsabiedrības stratēģijā noteiktā, piecu darbdienu laikā pēc kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas iesniedz Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram (turpmāk - PKC). | |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ņemot vērā, ka kopš 2009.gada samazinātais valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai[[1]](#footnote-1), kas ārstniecības iestādēm tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, pilnībā nekompensē pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas, t.sk., preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, infrastruktūras uzturēšanas, attīstības un amortizācijas izdevumus un neļauj veidot uzkrājumus, lai nodrošinātu infrastruktūras uzlabošanas pasākumus nepieciešamajā apjomā, Veselības ministrija (turpmāk - VM), kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam kapitālsabiedrībām, kurās VM ir kapitāla daļu turētāja, par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai.  **Informācija par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Aknīstes PNS)**  Aknīstes PNS ir vienīgā specializēta stacionārā ārstniecības iestāde valstī, kura sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko ārstēšanu ilgstoši psihiski slimojošiem pacientiem, nodrošinot kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi.  Aknīstes PNS 2018.gada pārskata perioda peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 1 377.  Aknīstes PNS bruto peļņas rentabilitātes rādītājs 2016.gadā bija 0,3%, 2017.gadā tas palielinājās par 5,4 procentpunktiem un bija 5,7%, 2018.gadā tas nav mainījies un bija 5,7%. Lai gan 2018.gadā bruto peļņas rentabilitātes rādītājs nav mainījies, un liecina par to, ka Aknīstes PNS pamatdarbība kļuvusi ienesīgāka, tomēr Aknīstes PNS ieņēmumi no pamatdarbības pilnībā nenodrošina pārējo izmaksu segšanu (infrastruktūras uzturēšana un attīstība, kā arī nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas), lai ilgtermiņā nodrošinātu pacientiem drošu un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un strādātu bez zaudējumiem.  Ņemot vērā, ka Aknīstes PNS apgrozījumu 98% apmērā veido valsts budžeta finansējums, jebkuras negatīvas izmaiņas finanšu plūsmā var būtiski ietekmēt Aknīstes PNS darbību un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.  Saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.pārskata gadu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij nosaka un aprēķina 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. Aknīstes PNS par 2018.gadu būtu jāieskaita valsts budžetā dividendes EUR 1 170,45 apmērā.  Ja Aknīstes PNS 2018.gada peļņas daļa netiek ieskaitīta valsts budžetā kā dividendes, Aknīstes PNS tiek atbrīvoti līdzekļi, kurus tā varēs novirzīt apkures katla kapitālajam remontam 2019.gadā (kopējās izmaksas plānotas EUR 12 000 apmērā), lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas saimniecisko darbību.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.806 11.2.4.punktam, lai uzlabotu Aknīstes PNS valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, VM, kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam Aknīstes PNS par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un atbilstoši Aknīstes PNS izvirzītajam stratēģiskajam mērķim “saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas pakalpojumu sniegšanu ilgstoši slimojošiem Latvijas iedzīvotājiem”, kā arī Aknīstes PNS izstrādātajā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā (kas tiks aktualizēta, saskaņota ar PKC un apstiprināta) noteiktajam, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt apkures katla kapitālajam remontam 2019.gadā, lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas saimniecisko darbību. Ņemot vērā iepriekš minēto VM ierosina 2018.gadā gūto peļņu EUR 1 377 apmērā novirzīt Aknīstes PNS novirzīt infrastruktūras uzturēšanai - apkures katla kapitālajam remontam 2019.gadā, lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas saimniecisko darbību.  **Informācija par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Daugavpils PNS)**  Daugavpils PNS ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visus nepieciešamos psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus. Daugavpils PNS sniedz gan vietējā līmeņa stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību Daugavpils pilsētas un rajona iedzīvotājiem, gan reģionālā līmeņa stacionāro un sekundāro ambulatoro palīdzību Latgales iedzīvotājiem. Latgalē nav citas specializētas psihoneiroloģiskās ārstniecības iestādes, tāpēc Daugavpils PNS sniedz palīdzību neatliekamos gadījumos, veic plānveida ārstēšanu, kā arī nodrošina ilgstošu ārstēšanos un sociālo aprūpi psihiski slimiem pacientiem.  Daugavpils PNS 2018.gada pārskata perioda peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 2 134.  2018.gada saimnieciskās darbības rezultāts, salīdzinot ar 2017.gadu, pasliktinājis Daugavpils PNS rentabilitātes rādītājus un kopumā neliecina par finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Daugavpils PNS saistību īpatsvars bilancē uz 31.12.2018. bija 89,0% (kas nozīmē, ka tikai ar 11% finanšu rezervi tiek segts sabiedrības kopējo saistību apmērs) un saistību attiecība pret pašu kapitālu 8,12 (pēc „finanšu sviras” principiem saistībām jābūt ne lielākām kā pašu kapitāls), kas norāda uz augstu finanšu risku. Daugavpils PNS bruto peļņas rentabilitātes rādītājs 2016.gadā bija 5,8%, 2017.gadā tas samazinājās par 0,7 procentpunktiem un bija 5,1%, 2018.gadā tas samazinājies par 0,7 procentpunktiem un bija 4,4%, kas norāda, ka Daugavpils PNS pamatdarbība kļuva mazāk ienesīga un pilnībā nenodrošina pārējo izmaksu segšanu (infrastruktūras uzturēšana un attīstība, kā arī nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksas), lai ilgtermiņā nodrošinātu pacientiem droša un kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu un strādātu bez zaudējumiem.  Ņemot vērā, ka Daugavpils PNS apgrozījumu 93% apmērā veido valsts budžeta finansējums, jebkuras negatīvas izmaiņas finanšu plūsmā var būtiski ietekmēt Daugavpils PNS darbību un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.  Saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.pārskata gadu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij nosaka un aprēķina 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. Daugavpils PNS par 2018.gadu būtu jāieskaita valsts budžetā dividendes EUR 1 813,90 apmērā.  Ja Daugavpils PNS 2018.gada peļņas daļa netiek ieskaitīta valsts budžetā kā dividendes, Daugavpils PNS tiek atbrīvoti līdzekļi, kurus tā varēs novirzīt rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un pieejamības uzlabošanai.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.806 11.2.4.punktam, lai uzlabotu Daugavpils PNS valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, VM, kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam Daugavpils PNS par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un atbilstoši Daugavpils PNS izvirzītajam stratēģiskajam mērķim “saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot uz pacientu vērstu, kvalitatīvu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Latgales reģionā”, kā arī Daugavpils PNS izstrādātajā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā (kas tiks saskaņota ar PKC un apstiprināta) noteiktajam, dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt infrastruktūras uzlabošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto VM ierosina 2018.gadā gūto peļņu EUR 2 134 apmērā novirzīt rehabilitācijas pakalpojumu attīstībai un pieejamības uzlabošanai.  **Informācija par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Slimnīca ”Ģintermuiža”” (turpmāk – Ģintermuiža)**  Ģintermuiža ir specializētā stacionārā ārstniecības iestāde valstī, kura sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko un narkoloģisko palīdzību.  Ģintermuižas 2018.gada pārskata perioda peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 352.  Ģintermuižas bruto peļņas rentabilitātes rādītājs 2016.gadā bija 4,6%, 2017.gadā tas samazinājās par 1,5 procentpunktiem un bija 3,1%, bet 2018.gadā tas palielinājās par 1,9 procentpunktiem un bija 5,0%. Ģintermuižas saistību īpatsvars bilancē uz 31.12.2018. bija 77,6% (kas nozīmē, ka tikai ar 22,4% finanšu rezervi tiek segts Ģintermuižas kopējo saistību apmērs) un saistību attiecība pret pašu kapitālu bija 3,46 (pēc „finanšu sviras” principiem saistībām jābūt ne lielākām kā pašu kapitāls), kas norāda uz augstu finanšu risku.  Likviditātes rādītāji 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, ir uzlabojušies. Kopējās likviditātes rādītājs pārskata gadā ir palielinājies par 0,31 punktiem un ir 0,82, kas ir zem rādītāja optimālās robežas (2,00). Tekošās likviditātes rādītājs ir palielinājies par 0,30 punktiem un ir 0,79, kas ir normas robežās. Absolūtās likviditātes rādītājs ir palielinājies par 0,26 punktiem un ir 0,60, kas pārsniedz normas robežas. Likviditātes rādītāji parāda, ka uzņēmumam nav pietiekoši daudz apgrozāmo līdzekļu īstermiņa saistību segšanai.  Ņemot vērā, ka Ģintermuižas neto apgrozījumu 95% apmērā veido valsts budžeta finansējums, jebkuras negatīvas izmaiņas finanšu plūsmā var būtiski ietekmēt Ģintermuižas darbību un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību.  Saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.pārskata gadu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij nosaka un aprēķina 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. Ģintermuižai par 2018.gadu būtu jāieskaita valsts budžetā dividendes EUR 299,20 apmērā.  Ja Ģintermuižas 2018.gada peļņas daļa netiek ieskaitīta valsts budžetā kā dividendes, Ģintermuižai tiek atbrīvoti līdzekļi, kurus tā varēs novirzīt infrastruktūras uzlabošanai - dabasgāzes apkures katla iegādei (kopējās izmaksas plānotas 45 000 *euro*), lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas saimniecisko darbību, ņemot vērā to, ka esošais apkures katls ir nolietojies un ir apdraudēta nepārtraukta slimnīcas ēku nodrošināšana ar siltumu.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.806 11.2.4. punktam, lai uzlabotu Ģintermuižas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī mazinātu riskus Ģintermuižas finanšu stabilitātei, VM, kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam Ģintermuižai par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un atbilstoši Ģintermuižai izvirzītajam stratēģiskajam mērķim “saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju psihisko veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu psihiatrijas un narkoloģijas pakalpojumu sniegšanu Zemgales un Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem”, kā arī Ģintermuižas izstrādātajā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā (kas tiks saskaņota ar PKC un apstiprināta) noteiktajam novirzīt dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu infrastruktūras uzlabošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto VM ierosina 2018.gadā gūto peļņu EUR 352 apmērā novirzīt infrastruktūras uzlabošanai - dabasgāzes apkures katla iegādei (kopējās izmaksas plānotas EUR 45 000 apmērā) slimnīcas darbības nodrošināšanai, ņemot vērā to, ka esošais apkures katls ir nolietojies.  **Informācija par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca” (turpmāk – Piejūra)**  Piejūra ir specializēta stacionārā ārstniecības iestāde valstī, kura sniedz kvalificētu un profesionālu psihiatrisko un onkoloģisko palīdzību.  Piejūras 2018.gada pārskata perioda peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 4 512.  Piejūra no 2013.gada līdz 2015.gadam strādāja ar zaudējumiem (2013.gadā EUR -94 372, 2014.gadā EUR -96 041 un 2015.gadā EUR -4 446), un, lai gan 2016.gadā, 2017.gadā un 2018.gadā Piejūra strādāja ar peļņu EUR 2 470, EUR 4 415 un EUR 4 512 apmērā, tomēr tas nav pietiekami daudz, lai segtu iepriekšējos gados uzkrātos zaudējumus, kas uz 2018.gada 31.decembri bija EUR 186 959, ņemot vērā 2013.gada pārskatā atspoguļoto iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu EUR 1 015 apmērā.  Ņemot vērā, ka Piejūras apgrozījumu 93% apmērā veido valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, jebkuras negatīvas izmaiņas finanšu plūsmā var būtiski ietekmēt Piejūras darbību, jo kopš 2009.gada samazinātais valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, kas ārstniecības iestādēm tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, pilnībā nekompensē pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas un neļauj veikt infrastruktūras uzlabošanas pasākumus nepieciešamajā apjomā.  Saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.pārskata gadu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij nosaka un aprēķina 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. Piejūrai par 2018.gadu būtu jāieskaita valsts budžetā dividendes EUR 3 835,20 apmērā.  Ja Piejūras 2018.gada peļņas daļa netiek ieskaitīta valsts budžetā kā dividendes, Piejūrai tiek atbrīvoti līdzekļi, kurus tā varēs novirzīt infrastruktūras uzlabošanai – projekta “Succsessful psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioural disorders, SUPER, Nr. LLI-336” līdzmaksājuma nodrošināšanai (kopējais līdzfinansējuma apjoms plānots EUR 21 792 apmērā), lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu attīstību.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.806 11.2.4.punktam, lai uzlabotu Piejūras valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, VM, kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam Piejūrai par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un atbilstoši Piejūrai izvirzītajam stratēģiskajam mērķim “turpināt uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti, sasniedzot Eiropas Savienības līmeni veselības aprūpē”, kā arī Piejūras izstrādātajā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā (kas tiks aktualizēta, saskaņota ar PKC un apstiprināta) noteiktajam dividendēs izmaksājamo peļņas daļu novirzīt projekta “Succsessful psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioural disorders, SUPER, Nr. LLI-336” līdzmaksājuma nodrošināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto VM ierosina novirzīt 2018.gadā gūto peļņu EUR 4 512 apmērā projekta “Succsessful psychosocial and sensory rehabilitation for children and adults suffering from mental and behavioural disorders, SUPER, Nr. LLI-336” līdzmaksājuma nodrošināšanai.  **Informācija par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs ”Vaivari”” (turpmāk – NRC Vaivari)**  NRC Vaivari ir lielākā specializētā ārstniecības iestāde Latvijā, kas sniedz augsti kvalificētus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus.  NRC Vaivari 2018.gada pārskata perioda peļņa pēc nodokļu nomaksas ir EUR 3 859.  NRC Vaivari kopš 2010.gada strādā ar pozitīvu bruto peļņas rentabilitātes rādītāju, kas ar katru gadu pieauga (2010.gadā 5,0%, 2011.gadā 3,0%, 2012.gadā 4,7%, 2013.gadā 7,3%, 2014.gadā 13,7% un 2015.gadā 15,0%), bet 2016.gadā tā samazinājās par 5,35 procentpunktiem, sasniedzot 10,5%, 2017.gadā tas samazinājās par 1,9 procentpunktiem, sasniedzot 8,6%, kā arī 2018.gadā tas samazinājies par 0,2 procentpunktiem, sasniedzot 8,4%.  Ņemot vērā, ka NRC Vaivari apgrozījumu 88% apmērā veido valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu centra nodrošināšanai, jebkuras negatīvas izmaiņas finanšu plūsmā var būtiski ietekmēt NRC Vaivari darbību.  NRC Vaivari ir liels saistību īpatsvars bilancē, kas uz 31.12.2018. bija 84,8% (kas nozīmē, ka tikai ar 15,2% finanšu rezervi tiek segts NRC Vaivari kopējo saistību apmērs), savukārt saistību attiecība pret pašu kapitālu bija 5,59 (pēc „finanšu sviras” principiem saistībām jābūt ne lielākām kā pašu kapitāls), kas norāda uz augstu finanšu risku. Saistību lielāko īpatsvaru galvenokārt veido nākamo periodu ieņēmumi saistībā ar vairākiem NRC Vaivari realizētajiem projektiem.  NRC Vaivari kopējais likviditātes rādītājs kopš 2011.gada ir zem normas robežas un 2018.gadā tas bija 0,58, kas nozīmē to, ka NRC Vaivari ir grūtības ar savu īstermiņa saistību segšanu nepietiekamu naudas līdzekļu dēļ, ko apliecina arī negatīvais neto apgrozāmais kapitāls, kas 2018.gadā bija EUR  -2 034 777. Situācija NRC Vaivari saistībā ar naudas līdzekļu nepietiekamību izveidojās galvenokārt dēļ tā, ka laika periodā no 2008.gada līdz 2011.gadam (izņemot 2010.gadu, kad NRC Vaivari strādāja ar EUR 7 309 lielu peļņu) NRC Vaivari strādāja ar zaudējumiem, kā rezultātā pieauga iepriekšējo periodu zaudējumu apjoms, kas uz 2018.gada 31. decembri bija EUR 647 647. Neskatoties uz to, ka kopš 2012.gada NRC Vaivari strādā ar peļņu, peļņas apjoms ar katru gadu samazinās (2012.gadā EUR 176 691, 2013.gadā EUR 98 154, 2014.gadā EUR 86 522, 2015.gadā EUR 10 901, 2016.gadā EUR 5 562, 2017.gadā peļņas apjoms nedaudz palielinājās un bija EUR 6 048, 2018.gadā tā ir samazinājusies un bija EUR 3 859).  Saskaņā ar likuma ”Par valsts budžetu 2019.gadam” 48.pantu minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par 2018.pārskata gadu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij nosaka un aprēķina 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas. NRC Vaivari par 2018.gadu būtu jāieskaita valsts budžetā dividendes EUR 3 280,15 apmērā.  Ja NRC Vaivari 2018.gada peļņas daļa netiek ieskaitīta valsts budžetā kā dividendes, NRC Vaivari tiek atbrīvoti līdzekļi, kurus tā varēs novirzīt teritorijas bruģēto celiņu atjaunošanai (kopējās izmaksas plānotas EUR 4 000 apmērā), lai nodrošinātu vides pieejamības uzlabošanu pacientiem.  Atbilstoši MK noteikumu Nr.806 11.2.4. punktam, lai uzlabotu NRC Vaivari valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī mazinātu riskus NRC Vaivari finanšu stabilitātei, VM, kā kapitāla daļu turētājs, ierosina Ministru kabinetam NRC Vaivari par 2018.gadu valsts budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikt 0% apmērā no tīrās peļņas un atbilstoši NRC Vaivari izvirzītajam stratēģiskajam mērķim “saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju veselību, nodrošinot kompleksu multidisciplināru rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā bērniem, vienlaikus nodrošinot klīnisko bāzi ārstniecības personu izglītībai un veicinot zinātnes un pētniecības attīstību”, kā arī NRC Vaivari izstrādātajā vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā (kas tiks aktualizēta, saskaņota ar PKC un apstiprināta) novirzīt dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu teritorijas bruģēto celiņu atjaunošanai. Ņemot vērā iepriekš minēto VM ierosina 2018.gadā gūto peļņu EUR 3 859 apmērā novirzīt vides pieejamības uzlabošanai pacientiem - teritorijas bruģēto celiņu atjaunošanai.  Kapitālsabiedrību peļņas daļas novirzīšana valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu, kas ir sociāla rakstura pakalpojumi ar tautsaimniecisku nozīmi, kvalitātes uzlabošanai ir kvalificējams kā valsts atbalsts, kas tiek sniegts saskaņā ar Eiropas komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu Nr.2012/21/ES “Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi”. | |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Slimnīca “Ģintermuiža””, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca”, valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””. | |
| 4. | Cita informācija | Nav | |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| 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 2019.gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 209 440 039 | -10 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 209 440 039 | -10 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -10 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -10 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav attiecināms | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Ņemot vērā to, ka valstij piekritīgās dividendes no kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, konkrēti valsts budžetā netiek plānotas, rīkojuma projekts nerada būtisku ietekmi uz 2019.gada valsts budžeta ieņēmumiem.  Ņemot vērā ierobežotos valsts budžeta līdzekļus veselības nozarei, kapitālsabiedrībām par sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem tiek maksāts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem tarifiem, kas pilnībā nekompensē pakalpojumu sniegšanas faktiskās izmaksas, t.sk., preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, infrastruktūras uzturēšanas, attīstības un amortizācijas izdevumus. Ārstniecības iestādēm regulāri jāveic izmaksas ierobežojoši pasākumi, lai nodrošinātu nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktu sniegšanu, un tikai 2018.gadā saņemtais papildus valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un / vai tas, ka kapitālsabiedrības neveica visus pasākumus infrastruktūras uzlabošanai, ļāva kapitālsabiedrībām 2018.gadu noslēgt ar neto pelņu. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Veselības ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Veselības ministre I. Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre D. Mūrmane-Umbraško

Karpovs 67876036

Konstantins.Karpovs@vm.gov.lv

1. 2018.gadā piešķirtais valsts budžeta finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai tika novirzīts ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apjoma palielināšanai [↑](#footnote-ref-1)