**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda** **2014.–** **2020.** **gada** **plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” sagatavoti, lai precizētu Ministru kabinetā apstiprinātās finansējuma pārdales Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas projektam un deinstitucionalizācijas infrastruktūras projektiem, samazinot Eiropas Sociālā fonda finansējuma pārdali minētajiem projektiem, nodrošinot ar Eiropas Komisiju saskaņotus grozījumus. Rīkojuma projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā.  |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) ir apstiprināta ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 4. februāra rīkojumu Nr. 62 “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība””.Darbības programma izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra 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 un Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Regula Nr. 1303/2013). Saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 30. panta 1. un 2. punktu dalībvalstij ir tiesības iesniegt Eiropas Komisijai(turpmāk – EK) pienācīgi pamatotu prasību veikt grozījumus darbības programmā, par kuriem EK attiecīgi nepieciešamības gadījumā sniedz savus apsvērumus. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | MK 2019. gada 11. oktobra sēdē (protokollēmums Nr. 47 3.§ “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu”” (turpmāk – MK 2019. gada 11. oktobra lēmums) tika izskatīts FM sagatavotais informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem ES fondu snieguma rezerves un finansējuma atlikumu izmantošanai, paredzot papildu finansējumu arī deinstitucionalizācijas infrastruktūras projektiem, kā arī pārējos gadījumos atļaujot ES fondu atbildīgām iestādēm novirzīt finansējumu atbilstoši aktuālajām nozares vajadzībām sava finansējuma ietvaros. Tā kā minētās finansējuma pārdales skāra darbības programmas prioritāro virzienu (turpmāk – PV) finansējuma sadalījumu, kā arī atsevišķos gadījumos ES fondu atbildīgo iestāžu paredzētie finansējuma novirzīšanas risinājumi prasīja izmaiņas darbības programmā definētajos nosacījumos, MK uzdeva FM, pamatojoties uz ES fondu atbildīgo iestāžu sniegto informāciju, sagatavot un iesniegt apstiprināšanai MK attiecīgus grozījumus darbības programmā (MK 2019. gada 11. oktobra lēmuma 10. punkts).Ar MK 2019. gada 3. decembra lēmumu (MK protokollēmums Nr. 56 15.§) apstiprināja rīkojuma projektu “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība””, kas paredzēja kompleksas izmaiņas darbības programmā definētajos nosacījumos (izmaiņas finansējuma sadalījumā (t.sk. Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējuma pārdali uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF pasākumiem), saistīto specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) rādītājos, atbalstāmajās darbībās utt.), lai nostiprinātu minētās finansējuma pārdales un citus MK atbalstītos ES fondu finansējuma turpmākas izmantošanas risinājumus.**Precizējumi darbības programmas grozījumos sagatavoti, lai darbības programmas līmenī precizētu MK 2019. gada 11. oktobrī (MK protokollēmums Nr.47 3.§) un MK 2019. gada 3. decembrī (MK protokollēmums Nr. 56 15.§) apstiprinātās finansējuma pārdales** nacionāli stratēģiski nozīmīgiem projektiem (Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas projektam un deinstitucionalizācijas infrastruktūras projektiem), **samazinot pārdalāmo Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējumu**, ņemot vērā EK 2019. gada 6. decembrī Finanšu ministrijai (turpmāk – FM) kā ES fondu vadošās iestādes ikgadējās tikšanās ar EK pārstāvjiem laikā, kā arī EK 2019. gada 13. decembra vēstulē FM pausto viedokli, ka neatbalsta ESF finansējuma pārdales uz pasākumiem, kas finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF), tādējādi samazinot ESF proporciju pret kopējo ES fondu daļu līdz Regulas Nr. 1303/2013 92. panta 4. punktā noteiktajam atļautajam minimālajam slieksnim, uzsverot, ka vēl joprojām Latvijai ir aktuāli jautājumi, kas risināmi tieši ar ESF finansētajiem pasākumiem. Vienlaikus EK ir izvirzījusi papildu nosacījumus tālākai darbības programmas grozījumu virzībai.Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu ar EK saskaņotas finansējuma pārdales nacionāli stratēģiski nozīmīgiem projektiem, tādējādi veicinot savlaicīgu un mērķtiecīgu ES fondu projektu īstenošanu, FM virza precizējumus ES fondu finansējuma pārdalēm, samazinot ESF finansējuma pārdali uz ERAF pasākumiem (sk. MK rīkojumam pievienoto MK protokollēmuma projektu).1. Grozījumi attiecībā uz Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas lielo projektu (tiek īstenots 9.3.2. SAM “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” otrās projektu iesniegumu atlases ietvaros), samazinot ar MK 2019. gada 3. decembra lēmumu (MK protokollēmums Nr. 56 15.§) apstiprināto papildu pārdalāmo ESF finansējumu no 9.prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana”.2. Grozījumi attiecībā uz papildu finansējumu deinstitucionalizācijas projektiem (tiek īstenoti 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” ietvaros), samazinot ar MK 2019. gada 11. oktobra lēmumu un MK 2019.gada 3. decembra rīkojumu Nr. 611 (MK protokollēmums Nr. 56 15.§) apstiprināto papildu ESF finansējumu no 7. prioritārā virziena “Nodarbinātība un darba spēka mobilitāte”.3. Iepriekšminētie grozījumi skar kopējo darbības programmas ESF un ERAF finansējumu, attiecīgi precizējami darbības programmā noteiktie finanšu plāni, intervences kodi, tematiskās koncentrācijas procentuālais apmērs, rādītāju sasniedzamās vērtības un to uzskaites metodoloģija.Vienlaikus EK ir izvirzījusi papildu nosacījumus tālākai darbības programmas grozījumu virzībai.Atbilstoši panāktai vienošanās ar EK darbības programmas grozījumu pamatojums tiek papildināts ar šādiem skaidrojumiem:* ***Jauniešu bezdarba situācija***

Jauniešu bezdarba tendences samazinās (2019.gada jūnija beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – NVA) bija reģistrēti 8 520 jauniešu bezdarbnieku (15-29 gadi), kas bija par 1 064 bezdarbniekiem mazāk, nekā 2018.gada jūnija beigās (kopā 9 584). Atbilstošajā laika periodā vērojams arī reģistrēto jauniešu bezdarbnieku īpatsvara rādītāja samazinājums bezdarbnieku vidū no 5,8% uz 5,3%), tomēr neskatoties uz to, joprojām ir nepieciešamība sniegt atbalstu jauniešiem, veicinot to atgriešanos darba tirgū vai izglītībā. Nepieciešamais atbalsts jauniešiem tiek nodrošināts NVA atbalsta pasākumos vispārējā kārtībā (t.sk. 7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un 9.1.1.1.pasākumu ietvaros, nodrošinot atbalsta pasākumus bezdarbniekiem kopumā) un Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) 7.2.1.2.pasākumā “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros” (pagarinot īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 31.janvārim un novirzot atlikumu no 7.2.1.1.pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” projektam noslēdzoties).NVA statistika liecina, ka 2019.gada sešos mēnešos aktīvos nodarbinātības pasākumus uzsāka 4 942 jaunieši (unikālas personas) vecumā 15 – 29 gadi (pēc NVA 7.2.1.1.pasākuma noslēgšanās (2018.gada beigās) vidēji 15% no iesaistīto bezdarbnieku skaita 7.1.1.SAM pasākumā un vidēji 17% no dalību uzsākušajiem 9.1.1.1.pasākumā ir jaunieši vecumā līdz 29 gadiem). Šajā pašā laikā (2019.gada sešos mēnešos) darbā iekārtojušies 8 446 jaunieši bezdarbnieki, no kuriem 2 668 (31,6%) jaunieši bezdarbnieki ir iekārtojušies darbā pēc kāda aktīvā NVA pasākuma pabeigšanas.* ***Asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēma***

Pārresoru koordinācijas centrs 2019.gada 3.septembrī MK iesniedza izskatīšanai konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”, kas paredzēja veidot vienotu starpinstitucionālu ietvaru un pakalpojumu pieejamību vispusīgai bērnu attīstībai un preventīvo funkciju īstenošanai visā valsts teritorijā. Atbilstoši MK 2019.gada 3.septembra protokollēmuma Nr.37 25.§ “Konceptuāls ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”” 2.punktam Pārresoru koordinācijas centram ir noteikts uzdevums sagatavot priekšlikumus par publiskā finansējuma piesaistes un pārdales iespējām, lai īstenotu konceptuālajā ziņojumā minēto un izveidotu pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu un līdz 2020.gada 1.martam iesniegt jautājumu atkārtotai izskatīšanai MK.Attiecīgi MK rīkojumam pievienotais MK protokollēmuma projekts paredz uzdevumu Pārresoru koordinācijas centram, izpildot MK 2019.gada 3.septembra protokollēmuma Nr.37 25.§ “Konceptuāls ziņojums “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”” 2.punktu, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju sniegt priekšlikumus asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveidei, nosakot atbildīgās institūcijās un to kompetences. Pēc Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027.gadam apstiprināšanas un iepriekš minētā konceptuālā ziņojuma izskatīšanas MK, Labklājības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija plāno asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveidi iezīmēt arī attīstības plānošanas dokumentos visaptverošas politikas bērnu, jaunatnes un ģimenes labklājības, izglītības, veselības un tiesību aizsardzības jomā, kā arī sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas jomā, attiecīgi ņemot vērā EK uzstādījumus par asistīvo tehnoloģiju atbalsta pasākumu turpināšanu ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā.* ***Veselības veicināšanas pasākumu īstenošana***

MK 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.310) 64.punkts paredz uzdevumu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” (turpmāk – 9.2.4.SAM) finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem sagatavot un iesniegt Veselības veicināšanas un slimību profilakses starpsektoru sadarbības komitejai uzraudzības pārskatus par iepriekšējo gadu, apkopojot slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumu rezultātu aprakstus un efektivitātes un ietekmes izvērtējumus. Pasākumu ikgadējais pārskats projekta līmenī ir paredzēts, lai apkopotu labākās prakses pieredzi, kas tiek nodota visiem finansējuma saņēmējiem labās prakses semināros, un tiek izmantota ikgadējā veselības veicināšanas plāna uzlabošanā un precizēšanā, kas izstrādāts 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Labākās prakses apkopošanai un turpmākai efektīvākai aktivitāšu ieviešanai.Veselības ministrija apkopo visus efektīvākos risinājumus, lai efektīvāk sasniegtu 9.2.4. SAM pasākumu noteiktos mērķus. Arī nākamgad esošie risinājumi un prakse tiks novērtēta, un finansējuma saņēmējiem tiks sniegti ieteikumi, lai uzlabotu 9.2.4. SAM pasākumu ieviešanas shēmas, un uzlabotu projektu rezultātu sasniegšanu. Tāpat Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam tiks iekļauts pēc intervences loģikas pamatoti un uz faktiem balstīti pamatojumi un analīze nepieciešamībai turpināt gan nacionāla mēroga, gan vietēja mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, nosakot mērķus un efektīvākus sasniedzamos rezultātus.* ***Tālākizglītības pasākumu īstenošana veselības nozarē***

Darbības programmas grozījumos piedāvātais finansējuma apjoms ir optimāls medicīnas personāla izglītošanas pasākumu efektīvai un kvalitatīvai īstenošanai, tostarp sasniedzot plānotos rezultātus. Lai gūtu pārliecību, ka projekta īstenošana tiek ieviesta pareizajā virzienā un nepastāv riski mērķu sasniegšanai, tiek plānots organizēt sanāksmi, ar plašāku ieinteresēto personu loku, nākamās ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sēdes laikā vai kādas citas Eiropas Komisijas vizītes laikā Latvijā.Tiek plānots, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam iekļaus uz faktiem balstītu pamatojumu nepieciešamībai turpināt tālākizglītības pasākumus, kā arī tiks analizēta un ņemta vērā iepriekšējā pieredze tālākizglītības pasākumu īstenošanā.* ***Ieguldījumi platjoslu infrastruktūrā***

Attiecībā uz finansējuma pārdali no 2.prioritārā virziena “IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi”, Satiksmes ministrija (turpmāk – SM) ir sniegusi informāciju par turpmākajiem plānotajiem ieguldījumiem platjoslas infrastruktūrā, t.sk. plānotajiem ieguldījumiem “pēdējās jūdzes” nodrošināšanai.SM ir norādījusi, ka “pēdējā jūdzes” ieviešana ir prioritāte. Nacionālās attīstības plāna 2021.–2027.gadam projektā jau ir iekļauts uzdevums izveidot platjoslas elektronisko sakaru tīklu, kas būtu savietojams ar Eiropas Savienības savienojamības mērķiem. Attiecīgi “pēdējās jūdzes” izvietošanas aktivitātes tiks īstenotas minētā uzdevuma ietvaros.Turpmākais laika grafiks:1. 2020.gada pirmais pusgads - elektronisko sakaru infrastruktūras un pakalpojumu kartēšana. Tas ietver dokumentu sagatavošanu iepirkuma procesam, lai uzsāktu pētījumu un veiktu to. Paralēli plānots organizēt arī diskusijas ar NVO par elektronisko komunikāciju tirgu.
2. 2020.gada otrais pusgads - pētījuma rezultātu iekļaušana Nacionālajā platjoslas plānā 2021.–2027.gadam un plāna virzība oficiālai apstiprināšanai. Paralēli SM sagatavos finansējuma pieprasījumu no valsts budžeta 2021.gadam ieguldījumiem “pēdējās jūdzes” ieviešanai.
3. 2021.gada pirmais pusgads –sagatavošanās projektu iesniegumu atlases procedūrai, lai atlasītu vienu vai vairākus operatorus, kuri nodrošinās “pēdējās jūdzes” ieviešanu. Ja finansējums no valsts budžeta nebūs pietiekams, Satiksmes ministrija strādās pie pieteikuma finansējumam no Eiropas Savienības fondiem.
4. 2021.gada otrais pusgads – plānots pabeigt projektu iesniegumu atlases procedūru.
 |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Darbības programmas grozījumu izstrādē iesaistīta Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Satiksmes ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Potenciālie ES fondu finansējuma saņēmēji, to sadarbības partneri un gala labuma guvēji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Darbības programma kopumā pozitīvi ietekmē visas tautsaimniecības jomas. Detalizētāki nosacījumi tiks ietverti attiecīgajos MK noteikumos par SAM un pasākumu īstenošanu, kurus skars rīkojuma projektā ietvertie grozījumi. Sabiedrības grupām un institūcijām projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Tieša ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem tiks vērtēta, izstrādājot vai nepieciešamības gadījumā precizējot MK noteikumus par SAM vai to pasākumu īstenošanu, kurus skars grozījumi darbības programmā.  |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Ņemot vērā darbības programmā ierosinātās izmaiņas, pēc to iesniegšanas un saskaņošanas EK attiecīgas izmaiņas būs veicamas arī MK noteikumos par SAM un pasākumu īstenošanu, kurus skars grozījumi darbības programmā, attiecīgi atbildīgajām institūcijām veicot izrietošus grozījumus MK noteikumos par SAM un pasākumu īstenošanu. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | FM. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

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

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Sabiedrības līdzdalības nodrošināšanai plānotas šādas darbības:* MK rīkojuma projekta publicēšana tīmekļa vietnē [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv).
* Darbības programmas grozījumu saskaņošana ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas rakstiskās procedūras ietvaros, t. sk. publicējot grozījumu priekšlikumu ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas tīmekļa vietnē <https://komitejas.esfondi.lv>.
 |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrības līdzdalība nodrošināta, paralēli virzot saskaņošanai darbības programmas grozījumu priekšlikumu ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā, kur pārstāvētas gan nozares ministrijas, gan sociālie un sadarbības partneri, rakstiskās procedūras ietvaros. Rakstiskā procedūra uzsākta 2020. gada 8.janvārī.2020. gada 8.janvārī darbības programmas grozījumu priekšlikums publicēts un bija publiski pieejams arī tīmekļa vietnē [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv). |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Iebildumi un priekšlikumi nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Iesaistītās institūcijas noteikumu projekta izpildi nodrošina to esošo funkciju un uzdevumu ietvaros.Funkcijas un uzdevumi netiek grozīti. Jaunu institūciju izveide, esošo institūciju likvidācija vai reorganizācija netiek paredzēta.Rīkojuma projekts tiks realizēts esošo resursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Finanšu ministrs J.Reirs

Sorokina, 67083839

Jekaterina.Sorokina@fm.gov.lv