**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

|  |
| --- |
| **Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem””** |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datums | | | | | 16.03.2020. | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| Saskaņošanas dalībnieki | | | | | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija, Veselības ministrija | | | | | | | | |
|  | | | | | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, | | | | | | | | |
|  | | | | | Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju | | | | | | | | |
|  | | | | | konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Zemkopības ministrija, | | | | | | | | |
|  | | | | | Izglītības un zinātnes ministrija | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | | | | |  | | | | | | | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | **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. | Par Noteikumu projekta 7.punktu  Svītrot 15.7.apakšpunktā vārdus „ciktāl šādi pasākumi neuzliek pretendentam nesamērīgu slogu”. | | **Latvijas Darba devēju konfederācija: (04.02.2020. iebildums)**  **Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera: (10.02.2020. iebildums)**  LDDK un LTRK iebilst pret noteikumu projekta 7. punktu, kurā noteiktas nesamērīgas prasības pretendentiem attiecībā uz vides, piekļuves, materiāltehniskās bāzes, izdales materiālu un darbarīku pielāgojumiem personām ar invaliditāti.  Priekšlikums:  Svītrot noteikumu projekta 7. punktu.  Pamatojums  Skaidrojam, ka līdzšinējā atbilstošo Ministru kabineta noteikumu redakcija nodrošināja sabalansētu pieeju attiecībā uz mācību vides, piekļuves, materiāltehniskās bāzes, izdales materiālu un darbarīku pielāgojumiem personām ar invaliditāti. Pastāvošā norma ietver uzdevumu izglītības pakalpojuma sniedzējam nodrošināt atbilstošus pielāgojumus, lai visas sabiedrības grupas var iesaistīties mācībās, vienlaikus atruna par “nesamērīgu slogu” ļauj katru no gadījumiem izvērtēt individuāli, racionāli un efektīvi izmantot izglītības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi.  Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk – anotācija) pašreizējās situācijas un problēmu apraksta 7.punktā ir norādīts, ka, lai sekmētu personu ar invaliditāti iesaistīšanu darba tirgū, turpmāk tiks noteikts, ka visām izglītības iestādēm, kas nodrošina bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, ir jānodrošina arī atbilstoši pielāgojumi personām ar invaliditāti. Izvirzot šādu nosacījumu, bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību pakalpojuma pieejamība personām ar invaliditāti automātiski nepaplašināsies, jo automātiski nepaplašināsies attiecīgām prasībām pielāgotu izglītības iestāžu skaits. Šādā veidā tiks samazināta izglītības pakalpojuma pieejamība kopumā.  Pat nosakot anotācijā minēto pārejas periodu, proti, ka nosacījums par pielāgojumu personām ar invaliditāti tiks attiecināts sākot ar 2020.gada maiju, netiks radīti tādi apstākļi, kas ļaus paplašināt apmācību pakalpojuma pieejamību personām ar invaliditāti, jo mācību vides pielāgošana, piemēram, personām ar kustību traucējumiem, ir laikietilpīgs process, turklāt prasa ievērojamu resursu ieguldījumu. Jāuzsver, ka ne katra no līdz šim darba meklētājiem un bezdarbniekiem jau pieejamajām mācību īstenošanas vietām ir potenciāli pielāgojama personām ar jebkura veida invaliditāti.  Līdz šim Nodarbinātības valsts aģentūra, organizējot mācību īstenotāju atlases izsludinājumus un nosakot izglītības programmu īstenošanas nosacījumus, pretendentiem – izglītības iestādēm - pieprasīja norādīt informāciju par mācību pieejamību personām ar invaliditāti katrā piedāvātājā īstenošanas vietā (adresē). Proti, izglītības iestādei, startējot izsludinājumā, bija jānorāda, vai konkrētā izglītības programmas īstenošanas vieta ir pielāgota personām ar redzes traucējumiem, personām ar dzirdes traucējumiem, personām ar kustību traucējumiem, vai arī tā nav pielāgota personām ar invaliditāti. Attiecīgi Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā vienmēr ir bijusi aktuāla informācija par katras mācību īstenošanas vietas un programmas pieejamību personām ar noteiktu invaliditāti. Tādējādi Nodarbinātības valsts aģentūra varēja veikt attiecīgas darbības, lai preventīvi novērstu anotācijas pašreizējās situācijas un problēmu apraksta 7.punktā minētos gadījumus, kad personām ar īpašām vajadzībām ir tikusi atteikta iesaistīšana mācību grupā. Uzskatām, ka līdzšinējā prakse būtu saglabājama, tādējādi nodrošinot maksimāli plašu izglītības pakalpojumu piedāvājumu un piekļuvi maksimāli plašai sabiedrības daļai.  Lai veiktu noteikumu projektā piedāvātos grozījumus ir nepieciešama datos balstīta analīze par bezdarbnieka un darba meklētāja profilu, cik no tiem ir personas ar noteikta veida invaliditāti un cik un kādas profesionālās tālākizglītības un profesionālāspilnveides programmas šādas personas izvēlas. Jāizvērtē, vai pilnīgi visas izglītības programmas ir objektīvi pieejamas personām ar noteiktu invaliditātes veidu.  LDDK uzsver, ka tā atbalsta iekļaujošas izglītības vides veidošanu visām sabiedrības grupām, vienlaicīgi ir jāpiemēro samērīgas prasības izglītības pakalpojumu sniedzējiem, ņemot vērā objektīvus ierobežojumus attiecībā uz telpu pielāgojamību un noteiktu sabiedrības grupu pieprasījumu pēc izglītības pakalpojumiem. Svarīgi nodrošināt, lai izglītības pieejamībā tiek nodrošināta pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Turklāt, ņemot vērā līdzšinējās sabiedriskās domas aptaujas, nozīmīgi nodrošināt izglītības pakalpojumus iespējami tuvu dzīves vietai, lai izglītības ieguvi var apvienot ar darba un ģimenes pienākumiem.  Piedāvājam saglabātlīdzšinējo Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" 17.7. apakšpunkta redakciju: “ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendents apmācības laikā nodrošina atbilstošus vides, piekļuves, materiāltehniskāsbāzes, izdales materiālu un darbarīku pielāgojumus personām ar invaliditāti, ciktāl šādi pasākumi neuzliek pretendentam nesamērīgu slogu”. | | | | **Daļēji ņemts vērā.**  **Saskaņots ar Latvijas Darba devēju konfederāciju.**    Grozījums ir nepieciešams, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas visām valsts un ES fondu finansētajos un Aģentūras organizētajos nodarbinātības pasākumu iesaistītajām iedzīvotāju grupām.  Starp labklājības ministru, ekonomikas ministru un izglītības un zinātnes ministru panākta konceptuāla vienošanās Nodarbinātības padomē (13.02.2020.).  Lai nodrošinātu apmācību iestādēm pārejas periodu prasības izpildei, paredzēts, ka minētais grozījums stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī | | - | | Svītrot 15.7.apakšpunktā vārdus „ciktāl šādi pasākumi neuzliek pretendentam nesamērīgu slogu”. |
|  | | | | | **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. | | | Par noteikumu izdošanas pamatojumu  Izdoti saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma  4.panta otro, trešo, piekto, vienpadsmito un divpadsmito daļu | | | **Labklājības ministrija:** (priekšlikums)  2019.gada 21.novembrī ir izsludināts un 2019.gada 5.decembrī stāsies spēkā likums “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”. Saskaņā ar minētā likuma 1.punktu tiek papildināts Ministru kabinetam noteiktais deleģējums, paredzot, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā biedrības vai nodibinājumi tiek uzņemti par EURES partneriem, pārrauga to darbību, anulē to tiesības darboties kā EURES partnerim, kā arī to pienākumus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/589 par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgu integrāciju un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 492/2011 un (ES) Nr. 1296/2013 prasībām.  Ievērojot, ka Noteikumu Nr.75 6.3 nodaļā ietverto regulējumu, kas attiecas uz EURES partneriem, attiecīgi tiek papildināts MK noteikumu Nr.75 izdošanas pamatojums. | | | **Ņemts vērā.**  Papildināts Noteikumu projekts.  Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkts papildināts ar 26.apakšpunktu. | | 1. Aizstāt noteikumu izdošanas pamatojumā vārdus “un divpadsmito” ar vārdiem “divpadsmito un piecpadsmito” | | |
| 2. | | | Noteikumu 10.7  punkts  2. Papildināt noteikumus ar 10.7  punktu šādā redakcijā:  “10.7  Atsevišķas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētās komisijas noteiktajam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kuru infrastruktūras uzlabošana ir veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, nepiemērojot apmācību kuponu metodi, un bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.”. | | | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.punkta redakciju, salāgojot to ar Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – MKN Nr.75) 10.2 un 213.punktu, nosakot, ka profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas tiek nodrošinātas prioritāri tajās izglītības iestādēs, kurās infrastruktūra uzlabota no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF).  **Latvijas Darba devēju konfederācija:**  1. Iebilstam pret noteikumu projekta 2. punktā ietverto ierobežojumu privātajiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem iesaistīties profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulāro programmu nodrošināšanā bezdarbniekiem ar invaliditāti, nepiemērojot apmācību kuponu metodi.  Priekšlikums:  Aicinām noteikumu projektā paredzēt iespēju arī privātajiem izglītības pakalpojumu sniedzējiem iesaistīties noteikumu projekta 2. punktā minēto pasākumu īstenošanā un pakalpojumu sniegšanā bezdarbniekiem ar invaliditāti.  Skaidrojam, ka piedāvātais ierobežojums privātajiem izglītības pakalpojuma sniedzējiem iesaistīties bezdarbnieku ar invaliditāti mācību īstenošanā mazina izglītības pieejamību. Tieši personām ar invaliditāti ir nepieciešams nodrošināt izglītības pakalpojumu pieejamības elastību, tai skaitā nodrošinot pakalpojumus tuvu dzīves vietai, ko nav iespējams panākt, ierobežojot konkrētā izglītības pakalpojuma sniedzēju loku. Noprotam, ka šī iniciatīva, mazinot privāto izglītības pakalpojumu sniedzēju iesaisti bezdarbnieku apmācībās, ir ar mērķi veicināt profesionālās izglītības kompetences centru un citu valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu iesaisti. Tomēr uzsveram, ka minēto izglītības iestāžu iesaisti nedrīkst palielināt uz konkurences ierobežošanas rēķina, bet gan motivējot visas iesaistītās puses uz vienlīdzīgiem noteikumiem sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Vienlaikus norādām, ka pilnībā atbalstām kvalitātes prasību piemērošanu kā galveno atlases kritēriju izglītības pakalpojuma sniegšanā, tai skaitā attiecinot stingras, bet samērīgas kvalitātes prasības arī uz privātajiem izglītības pakalpojuma sniedzējiem.  Piedāvājam šādu noteikumu projekta 2. punkta redakciju:  “10.7 Atsevišķas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas atbilstoši šo noteikumu 22. punktā minētās komisijas noteiktajam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un valsts un pašvaldību, dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kuru infrastruktūras uzlabošana ir veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem, kā arī kā arī privātpersonu dibinātas izglītības iestādes. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, nepiemērojot apmācību kuponu metodi, un bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.”.  **Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera:**  Izglītības iestādes spēja nodrošināt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas īstenošanu bezdarbniekiem ar invaliditāti nav atkarīga no izglītības iestādes statusa vai tās infrastruktūras uzlabošanā ieguldīto līdzekļu izcelsmes, bet gan no mācību vides pieejamības un pielāgotības personām ar invaliditāti. Ņemot vērā minēto, aicinām izteikt noteikumu projekta 2.punktu šādā redakcijā:  “10.7 Atsevišķas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas atbilstoši šo noteikumu 22. punktā minētās komisijas noteiktajam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī izglītības iestādes, kurās ir nodrošināta mācību vides pieejamība personām ar invaliditāti atbilstoši būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām vides pieejamības prasībām. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, nepiemērojot apmācību kuponu metodi, un bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.” | | | **Iebildums ņemts vērā.**  **Iebildums ņemts vērā daļēji.**  Papildināta Noteikumu projekta anotācija.  Starpinstitūciju sanāksmes laikā secināts, ka piedāvātā redakcija neierobežo privāto izglītības pakalpojumu sniedzēju iespējas pieteikties programmu īstenošanai bezdarbniekiem ar invaliditāti. | | 1. Papildināt noteikumus ar 10.7 punktu šādā redakcijā:   “10.7 Atsevišķas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētās komisijas noteiktajam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes, prioritāri tās, kuru infrastruktūras uzlabošana ir veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.”. | | |
| 3. | | | 6. Izteikt 15.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  „15.8. ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendents izmanto tā īpašumā vai turējumā (izņemot nomu) esošu materiāltehnisko bāzi, apmācībām nepieciešamo materiāltehnisko bāzi sagatavo un uzstāda licencēšanas dokumentos norādītajā pasākumu īstenošanas vietā, un tā ir pieejama vismaz tādā apjomā, kā norādīts licencētajā izglītības programmā.” | | | **Ekonomikas ministrija:**  2. Ekonomikas ministrijas ieskatā prasība bezdarbnieku apmācību īstenošanai pretendentam nodrošināt arī atbilstošu materiāltehnisko bāzi ir atbalstāma, jo tas var būt priekšnoteikums, lai gūtu pārliecību, ka apmācības tiks īstenotas nepieciešamajā kvalitātē. Vienlaikus Noteikumu projektā (piemēram, 6.punktā, kas paredz grozīt noteikumu 15.8.apakšpunktu) paredzētie 6ierobežojumi materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai (aizliedzot tās iznomāšanu) nav atbalstāmi, jo pastāv pamatots risks, ka atsevišķiem pretendentiem tādējādi var tikt liegta iespēja piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajos publiskajos iepirkumos un nepamatoti var tikt sašaurināts tirgus dalībnieku loks, kas būtu spējīgi piedāvāt attiecīgo pakalpojumu. Rezultātā nelabvēlīgi var tikt ietekmēta (kavēta) konkurence izglītības pakalpojumu sniegšanas tirgū.  Anotācijā ir minēts, ka “…materiāltehniskā bāze nevar atrasties izglītības iestādes turējumā uz nomas līguma pamata, jo tas nenovērš gadījumus, kad izglītības iestāde materiāltehnisko bāzi iznomā no citām publiskajām vai privātajām izglītības iestādēm. Tādējādi tiek veicināta apmācību piedāvājuma kvalitāte ar atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu, ko izglītības iestādes nodrošina ar savām investīcijām infrastruktūrā tās norādītajās apmācību īstenošanas adresēs, kurās ir pieejams apmācību īstenošanai nepieciešamais tehniskais aprīkojums.” No anotācijā iekļautā skaidrojuma nav iespējams objektīvi izsecināt, kādas negatīvas sekas var iestāties, ja materiāltehniskā bāze tiek nodrošināta, to nomājot. Anotācijā nav ietverta arī spēkā esošās tiesību normas ex-post analīze, kas paskaidrotu normas piemērošanas nepilnības un pamatotu, ka materiāltehniskās bāzes nomas gadījumā nelabvēlīgi tiek ietekmēta pakalpojuma sniegšanas kvalitāte.  Līdz ar to ierosinām papildināt anotāciju ar iepriekš minēto izvērtējumu, kas pamato ierobežojumu noteikšanu materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai, vai pretējā gadījumā svītrot šo normu no Noteikumu projekta.  **Latvijas Darba devēju konfederācija:**  2. Iebilstam pret noteikumu projekta 6. punktā ietverto ierobežojumu izglītības pakalpojuma sniegšanai materiāltehnisko bāzi nodrošināt uz nomas līguma pamata.  Priekšlikums:  Aicinām svītrot noteikumu projekta 6. punktu un attiecīgi grozīt noteikumu projekta 38. punktu.  Skaidrojam, ka iekārtas, aprīkojums, kā arī telpas var tikt īrētas, īpaši ņemot vērā tendenci, ka vairākās tālākizglītības programmās apmācāmās bezdarbnieku grupas ilgstoši netiek nokomplektētas. Tas ļauj nodrošināt izglītības pakalpojuma elastību, pieejamību un atbilstību sabiedrības interesēm. Uzsveram, ka atbilstoša materiāltehniskā bāze ir nozīmīgs priekšnoteikums kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanai. Tomēr, ņemot vērā dažādos politikas plānošanas dokumentos noteikto virzību uz resursu koplietošanu un efektīvu izmantošanu, ir jāveicina jau esošo materiāltehnisko resursu pilnvērtīga noslodze izglītības iestādēs un uzņēmumos. Tādējādi izglītības iestādēm ir iespēja investēt izglītības pakalpojuma pilnveidē un jaunu pakalpojumu attīstībā, nevis tērēt ierobežoto finansējumu materiāltehniskās bāzes dublēšanā. Kā jau uzsvērām, nozīmīgāk ir vērtēt sniegtā izglītības pakalpojuma kvalitāti, tai skaitā pieejamo materiāltehnisko bāzi, nevis veidu, kādā izglītības pakalpojuma sniedzējs to ir ieguvis turējumā.  **Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera:**  Aicinām svītrot noteikumu projekta 6. punktu. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Svītrots MK noteikumu Nr.75 15.8.apakšpunkta grozījums. | |  | | |
| 4. | | | 15.1 Šo noteikumu 15.4.apakšpunktu piemēro, ja pasākumu īstenotāju neizvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu. | | | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam izvērtēt, vai nav precizējams MKN Nr.75 15.1 punkts. MKN Nr.75 ar 15.1 punktu papildināti ar 2013.gada 30.jūlija grozījumiem. No pieejamās informācijas var secināt, ka ar 15.1 punktu bija paredzēts noteikt, ka, ja pasākuma īstenotāju izvēlei piemēroja normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības, 15.4.apakšpunktu piemēro ievērojot spēkā esošajā Publisko iepirkumu likumā noteiktos attiecīgos izslēgšanas nosacījumus, jo tā laika Publisko iepirkumu likums tika papildināts ar jaunu izslēgšanas nosacījumu.  Spēkā esošo MKN Nr.75 redakcijā 15.1 punktā tiek norādīts, ka MKN Nr.75 15.4.apakšpunktu piemēro, ja pasākumu īstenotāju neizvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu. Līdz ar to nav skaidrs, kādu regulējumu piemēro konkrētā gadījumā. Ja MKN Nr.75 15.punktā ir noteikts, ka komisija izvēlas pretendentu, kas atbilst 13., 14., 15., 16. un 17.punktā norādītajām prasībām, un pēc MKN Nr.75 noteiktā, komisija var izvēlēties pretendentu tikai gadījumos, kad nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu, nav skaidrs, kāpēc tiek norādīts, ka tikai 15.4.apakšpunkts jāpiemēro, ja pasākumu īstenotāju neizvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu. Ievērojot to, ka sākotnēji 15.1 punkta mērķis bija papildināt tā laika Publisko iepirkumu likumā paredzēto jauno izslēgšanas nosacījumu, tad šobrīd šī punkta regulējums nav skaidrs. Līdz ar to lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešami grozījumi 15.1 punktā.  **Tieslietu ministrija:** (03.02.2020. iebildums)  Lūdzam konkretizēt projekta 9.punktu, kurš paredz svītrot Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 75) 15.1 apakšpunktu, norādām, ka šādā redakcijā nav skaidrs vai projekts paredz svītrot 15.1 punktu vai 15.1 apakšpunktu. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  **Iebildums ņemts vērā.** | | Svītrot noteikumu 15.1  punktu. | | |
| 5. | | | Par Noteikumu projekta 3.punktu   1. Svītrot 15.1. apakšpunktā vārdus “profesionālo vai cita rakstura”. | | | **Tieslietu ministrija** (priekšlikums):  Iesakām projekta 3. punktā norādītos grozījumus norādīt arī attiecībā uz 15.21. apakšpunktu, kas arī satur vārdus “profesionālo vai cita rakstura”, lai īstenotu normu vienveidību. | | | **Ņemts vērā.**  Precizēts Noteikumu projekts. | | 1. Svītrot 15.1. un 15.21. apakšpunktā vārdus “profesionālo vai cita rakstura”. | | |
| 6. | | | Papildināt 19.2 apakšpunkta pirmo teikumu ar vārdiem “vai ne agrāk kā divus gadus transportlīdzekļu, traktortehnikas vai valsts valodas apmācību programmās”. | | | **Tieslietu ministrija** (priekšlikums):  Lūdzam labot projekta 9. punktā atsauci uz apakšpunktu, norādot, ka šī atsauce ir uz 19.2 punktu. | | | **Ņemts vērā.**  Precizēts Noteikumu projekts. | | Papildināt 19.2 punkta pirmo teikumu ar vārdiem “vai ne agrāk kā divus gadus transportlīdzekļu, traktortehnikas vai valsts valodas apmācību programmās”. | | |
| 7. | | | 11. Papildināt 26.2.apakšpunktu ar vārdiem „jo pēdējo trīs gadu laikā nav strādājis iegūtajā profesijā”. | | | **Tieslietu ministrija:**   1. Projekta 11. punkts paredz papildināt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 75) 26.2. apakšpunktu ar vārdiem “jo pēdējo trīs gadu laikā nav strādājis iegūtajā profesijā”, paredzot noteikt, ka profesionālās izglītības programmu apguvē, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbnieku iesaista, ja bezdarbnieks ir zaudējis profesionālās prasmes, jo pēdējo trīs gadu laikā nav strādājis iegūtajā profesijā. Vēršam uzmanību, ka nosakot konkrētu laika posmu, tiek izslēgtas personas, kuras zaudējušas profesionālās prasmes īsākā laika periodā, līdz ar to lūdzam skaidrot anotācijā, kādēļ plānots noteikt trīs gadu laiku posmu, tādējādi izslēdzot gadījums, kad profesionālās iemaņas tiek zaudētas ātrāk. Tāpat šajā kopsakarā norādām, ka MK noteikumos Nr. 75 arī 31.2 punktā ir norāde uz bezdarbnieku profesionālo prasmju zaudēšanu, tādēļ lūdzam izvērtēt, vai veicot izmaiņas vienā punktā attiecībā uz profesionālo prasmju zaudēšanu, nosakot konkrētu laiku posmu, nav nepieciešams veikt grozījumus arī šajā punktā. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Papildināta Noteikumu projekta anotācija (11.lp). | |  | | |
| 8. | | | 88.2 Nodibinot darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, darba devējam un bezdarbniekam ar invaliditāti ir tiesības saņemt šo noteikumu 88.2., 88.3. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu. Finanšu atbalstu nodrošina šādā kārtībā:  88.2 1. ja nepieciešams šo noteikumu 88.2. un 88.3 apakšpunktā minētais atbalsts, darba devējs to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra, izvērtējot darba devēja atbilstību normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu. Minēto lēmumu aģentūra pieņem, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;  88.2 2. ja nepieciešams šo noteikumu 88.4 apakšpunktā minētais atbalsts, bezdarbnieks ar invaliditāti to pieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas un aģentūra pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu, pirms bezdarbnieks uzsācis darba tiesiskās attiecības;  88.2 3. šo noteikumu 88.2. un 88.4. apakšpunktā minēto finanšu atbalstu nodrošina, ievērojot šo noteikumu [74.2 punktā](https://likumi.lv/ta/id/225425#p74.2), 82.2. apakšpunktā, 85. un 86. punktā minētos termiņus. | | | **Finanšu ministrija:**  11. Lūdzam izvērtēt, vai nav precizējams MKN Nr.75 88.2 1.punkts, jo saskaņā ar punktā noteikto, pirms aģentūra pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piešķiršanu, tā izvērtē darba devēja atbilstību normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktajām prasībām. Lūdzam sniegt skaidrojumu kā praktiski tiek piemērots šis punkts un kā tiek izvērtēta darba devēja atbilstība normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktajām prasībām.  Finanšu ministrija (04.02.2020. priekšlikums)  1. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumu projekta 26.punktu ar konkrētām atsaucēm uz pretendentu pasākumu īstenošanai izvirzītajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumu Nr.75 punktos. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka MK noteikumu Nr.75 88.2 1.apakšpunktā nav 88.4.apakšpunkta.  **Tieslietu ministrija**: (03.02.2020. iebildums)  Projekta 25. punkta paredz svītrot noteikumu Nr. 75 88.4. un 88.5. apakšpunktus, savukārt projekta 26. punkts paredz aizstāt 88.2 1.apakšpunktā vārdus “normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem” ar vārdiem “šajos noteikumos pretendentu pasākumu īstenošanai izvirzītajām prasībām” un skaitli “88.4.” ar skaitli “94.”. Norādām, ka noteikumu Nr. 75 88.2.punktā un tā apakšpunktos ir vairākas atsauces uz noteikumu 88.4 apakšpunktā norādīto finanšu atbalstu, tādēļ svītrojot noteikumu Nr. 75 88.4. apakšpunktu nepieciešams pilnībā noregulēt projekta 88.2.punktu un tā apakšpunktus. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Minētā norma paredz darba devējiem iespēju saņemt finanšu atbalstu gadījumos, kad darba devējam nav nepieciešama subsīdija nodarbinātā darba algai. Pasākumu īstenotāju atlase tiek organizēta atbilstoši MK noteikumu Nr.75 15.punktā noteiktajām prasībām analoģiski ar tiem darba devējiem, kas tiek atlasīti finanšu atbalsta piešķiršanai arī darba algām.  Skaidrojam, ka atbilstoši MK noteikumu Nr.75 15.5.apakšpunkta prasībām tiek izvērtēta pretendenta atbilstība Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minētajām prasībām. Ievērojot minēto, kā arī izvērtējot Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, tiek secināt, ka papildu atsauce uz normatīvajiem aktiem par publiskajiem iepirkumiem nav nepieciešama, līdz ar to attiecīgi ir precizējams MK Noteikumu Nr.75 88.2 1.apakšpunkts.  **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta Noteikumu projekta 25.punkta redakcija.  Skaidrojam, ka Noteikumu Nr.75 88.4.apakšpunkts paredz finanšu atbalsta izlietojumu surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izmaksām, ja tie sniegti, lai nodarbinātu bezdarbniekus ar invaliditāti. Savukārt Noteikumu projekta 27.punkts paredz izteikt Nr.75 94.punktu jaunā redakcijā, iekļauj Noteikumu Nr.75 88.4.apakšpunktā paredzēto atbalstu, tādējādi ar Noteikumu projekta 25., 26. un 27.punktu pilnībā tiek saglabāti 88.2.punktā ietvertie nosacījumi. | | 25. Aizstāt 88.2 punktā vārdus “normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem” ar vārdiem “šajos noteikumos pretendentu pasākumu īstenošanai izvirzītajām prasībām”. un skaitli “88.4.” ar skaitli “94.”. | | |
| 9. | | | 21. Papildināt 109.1.apakšpunktu ar vārdiem „proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī”. | | | **Ekonomikas ministrija:**  3. Lūdzu precizēt Noteikumu projekta 21.punkta redakciju, norādot precīzi, kurš noteikumu 109.1.apakšpunkta teikums aiz kura vārda ir papildināms. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta Noteikumu projekta redakcija. | | 24. Papildināt 109.1.apakšpunkta otro teikumu ar vārdiem „proporcionāli izglītojamā nostrādātajām stundām mēnesī”. | | |
| 10. | | | 28. Papildināt 163.24. un 163.25. apakšpunktu aiz vārda „vielu” ar vārdiem „vai uzvedības procesu”. | | | **Tieslietu ministrija:**  2. Projekta 28. punkts paredz MK noteikumu Nr. 75 163.24. un 163.25. apakšpunktu aiz vārdiem “viela” papildināt ar vārdiem “vai uzvedības procesu”. Norādām, ka, papildinot attiecīgās normas aiz norādītā vārda, norma nebūs skaidra, tādēļ vēršam uzmanību uz nepieciešamību izvērtēt kārtību, kādā papildinot konkrētos apakšpunktus ar nepieciešamajiem vārdiem, lai attiecīgās normas būtu skaidras, konkrētas un saprotamas.  **Ekonomikas ministrija:**  Noteikumu projekta 28.punkts nosaka, ka turpmāk Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos iesaista bezdarbniekus ar uzvedības procesu atkarībām. Ņemot vērā, ka šobrīd uzvedības procesu atkarības jeb procesu atkarības nav viennozīmīgi definēts jēdziens, un literatūrā tiek minēti dažādi procesa veidi, lūdzam anotācijā skaidrot šo jēdzienu, norādot konkrēti kuru procesu skartās personas paredzēts iesaistīt pasākumā.  **Tieslietu ministrija** (03.02.2020. iebildums)  Projekta 41. punkts paredz papildināt noteikumu 163.2 4. un 163.2 5. apakšpunktus aiz vārda „vielu” ar vārdiem „vai uzvedības procesu atkarība”. Vēršam uzmanību, ka, piepildinot projekta apakšpunktus aiz norādītā vārda “vielu”, norma nebūs skaidra, attiecīgi lūdzam konkretizēt projekta punktu, precizējot vārdu aiz kura tiek papildināti vārdi „vai uzvedības procesu atkarība”. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta redakcija.  Noteikumu projekta notācijas I sadaļas 2.punkts papildināts ar 25.apakšpunktu.  **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēts Noteikumu projekta 41.punkts. | | 29. Aizstāt 163.2 4. un 163.2 5. apakšpunktā vārdus „vai psihotropo vielu” ar vārdiem „psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība”. | | |
| 11. | | | 32. Papildināt 171.punktu ar trešo, ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:  “Atlīdzības saņēmējam, kuram piešķirts mobilitātes atbalsts, ir pienākums vienu gadu saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus un pēc aģentūras pieprasījuma tos uzrādīt piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Atlīdzības saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs nevar uzrādīt izdevumus apliecinošus dokumentus. Ja atlīdzības saņēmējs atlīdzināmo summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.”  34. Papildināt noteikumus ar 174.67. apakšpunktu šādā redakcijā:  “174.67. bezdarbniekam, kuram piešķirts mobilitātes atbalsts, ir pienākums vienu gadu saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus un pēc aģentūras pieprasījuma tos uzrādīt piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Atlīdzības saņēmējam ir pienākums piecu darbdienu laikā atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs nevar uzrādīt izdevumus apliecinošus dokumentus. Ja atlīdzības saņēmējs atlīdzināmo summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.” | | | **Ekonomikas ministrija:**  Noteikumu projekta 32. un 34.punktā noteikta prasība reģionālās mobilitātes atbalsta saņēmējiem gadu saglabāt izdevumus apliecinošos dokumentus. Aicinām izvērtēt, vai noteiktais glabāšanas termiņš ir samērīgs, kā arī papildināt anotāciju ar skaidrojumu vai ir ieplānoti kādi mūsdienīgi tehniski risinājumi, piemēram, aplikācija kā VID attaisnotajiem izdevumiem bezdarbnieku ērtībai sniegt informāciju NVA par ceļa izdevumiem. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta Noteikumu Nr.75 171.punkta redakcija un Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkta 19.apakšpunkts (15. lp.).  Ievērojot Ekonomikas ministrijas iebildumu, precizēta Noteikumu Nr.75 172.punkta redakcija, nosakot, ka mobilitātes atbalsta saņēmējam saglabāt izdevumu apliecinošus dokumentus 4 mēnešus, turklāt ir precizēts, ka mobilitātes saņēmējam ir pienākums atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, par kuru netiek uzrādīti izdevumus apliecinošie dokumenti viena mēneša laikā no aģentūras pieprasījuma, savukārt, pienākums iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus tiek pagarināts līdz 10 darbdienām.  Papildus vēršam uzmanību, ka patlaban jauni tehniski risinājumi izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanai Aģentūrā nav plānoti. | | Papildināt 171.punktu ar trešo, ceturto un piekto teikumu šādā redakcijā:  “Atlīdzības saņēmējam, kuram piešķirts mobilitātes atbalsts, ir pienākums četrus mēnešus saglabāt izdevumus apliecinošus dokumentus un pēc aģentūras pieprasījuma tos uzrādīt desmit darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Atlīdzības saņēmējam ir pienākums viena mēneša laikā atmaksāt finanšu atlīdzības summu par periodu, kurā atlīdzības saņēmējs nevar uzrādīt izdevumus apliecinošus dokumentus. Ja atlīdzības saņēmējs atlīdzināmo summu neatmaksā labprātīgi, attiecīgo summu aģentūra piedzen, iesniedzot tiesu izpildītājam izpildrīkojumu administratīvā akta piespiedu izpildei.” | | |
| 12. | | | 33. Papildināt 174.4. apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vai darba vietai nepārsniedz 100 km.” | | | **Tieslietu ministrija:**  3. Norādām, ka nav skaidrs projekta 33. punkts, kas paredz papildināt MK noteikumu Nr. 75 174.4.apakšpunktu, jo MK noteikumos Nr. 75 norādītais apakšpunkts neeksistē. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt projektu.  **Finanšu ministrija:**  2. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 33.punktu, skaitļa “174.4.” vietā lietojot skaitli “174.4”, attiecīgi precizējot anotācijas I sadaļas “Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība” (turpmāk – I sadaļa) 2.punkta “Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība” (turpmāk – 2.punkts) 19.apakšpunktā (14.lpp.) norādīto informāciju.  **Latvijas Darba devēju konfederācija:** (priekšlikums)  3. Aicinām noteikumu projektā neierobežot atlīdzību transporta izdevumu segšanai atkarībā no nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas attāluma no darba, mācību vai prakses vietas.  Priekšlikums:  Aicinām svītrot noteikumu projekta 30. un 33. punktu.  Skaidrojam, ka atsevišķi negodprātīgas rīcības gadījumi nevar kalpot par iemelsu atbalsta ierobežošanai bezdarba riskam pakļautām personām. Turklāt jāņem vērā, ka mūsdienās pieaug mobilitātes iespējas un 100 km attālums nav šķērslis ikdienā īstenot svārstveida migrāciju uz darba, mācību vai prakses vietu. Uzsveram, ka galvenais mērķis ir atbalstīt mērķa grupas iesaisti nodarbinātībā un savu prasmju pilnveidē, savukārt attālums, ko ikdienā mēro indivīds, ir konkrētās personas izvēle, ņemot vērā tās individuālos apstākļus. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēts Noteikumu projekts  Papildus precizēta Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkta 19.apakšpunkts (15.lpp.).  Pārskatot attālumu starp Latvijas lielākajām pilsētām, precizēta Noteikumu Nr.75 174.4 apakšpunkta otrā teikuma redakcija. | | 1. Papildināt 174.4 apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vai darba vietai nepārsniedz 110 km.” | | |
| 13. | | | 36. Izteikt 192.20 punktu šādā redakcijā:  „192.20 Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punktu un 59. pantu, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7.panta 4.punktu un 8.pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata šo noteikumu 82., 109.5 un 119.punktā minētā līguma spēkā stāšanās datumu.” | | | **Finanšu ministrija:**  4. Noteikumu projekta 36.punktā iekļauts nosacījums par komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi. Ņemot vērā, ka komercdarbības atbalstu MKN Nr.75 ietvaros piešķir arī pasākuma “Pirmā darba pieredze jaunietim” īstenošanai un izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, lūdzam papildināt noteikumu projekta 36.punktu, iekļaujot arī komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi attiecībā arī uz šiem pasākumiem. Vienlaikus, ja noteikumu projekta 25.punktā tiek plānots atbalstīt biedrības/nodibinājumus - saimnieciskās darbības veicējus, komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdis nosakāms arī uz šo aktivitāti. | | | **Iebildums ņemts vērā.** | | 36. Izteikt 192.20 punktu šādā redakcijā:  „192.20 Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punktu un 59. pantu, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7.panta 4.punktu un 8.pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam. Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata šo noteikumu 82., 109.5, un 119. un **133.punktā** minētā līguma spēkā stāšanās datumu.” | | |
| 14. | | | 37. Papildināt noteikumus ar 192.21 punktu šādā redakcijā:  “192.21 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014 vai Komisijas regulas Nr.1408/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.” | | | **Finanšu ministrija:**  Noteikumu projekta 37.punktā iekļauti komercdarbības atbalsta atgūšanas nosacījumi, taču tie attiecināti tikai uz *de minimis* atbalstu, lai gan MKN Nr.75 paredz atbalstu sniegt arī saskaņā Komisijas Regulu Nr.651/2014. Attiecīgi lūdzam papildināt noteikumu projekta 37.punktu ar atsauci arī uz Komisijas Regulu Nr.651/2014.  **Finanšu ministrija** (04.20.2020. iebildums).  2.Noteikumu projekts paredz, ka, ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis konkrēto regulas, ar kurām MK noteikumu Nr.75 ietvaros tiek sniegts valsts atbalsts, nosacījumus, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu. Skaidrojam, ka jāatgūst ne tikai nelikumīgi saņemtais de minimis atbalsts, bet arī pārējais nelikumīgi saņemtais atbalsts. Attiecīgi lūdzam noteikumu projekta 50.punktā ietverto MK noteikumu Nr.75 192.20 punktu izteikt šādā redakcijā:  *„192.20 Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu var pieņemt saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punktu un 59. pantu, Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu, Komisijas regulas Nr. 717/2014 7.panta 4.punktu un 8.pantu un Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7.panta 4.punktu un 8.pantu atbilstoši šo regulu darbības termiņam. Par valsts atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata šo noteikumu 82., 109.5, 119. un 133.punktā minētā līguma spēkā stāšanās datumu. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014, Komisijas regulas Nr.1408/2013 vai Komisijas regula Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto* ***nelikumīgo*** *atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.”* | | | **Iebildums ņemts vērā.** | | 192.21 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr.1407/2013, Komisijas regulas Nr.717/2014, Komisijas regulas Nr.1408/2013 vai Komisijas regula Nr. 651/2014 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 10.pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004.gada 21.aprīļa regulas (EK) Nr.794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, 11.pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. | | |
| 15. | | | 174.6 4. informāciju par bezdarbnieka deklarēto dzīvesvietu, darba vai apmācību vietu iesniedz atkārtoti, ja mainās deklarētās dzīvesvietas, darba vai apmācību vietas adrese; | | | **Ekonomikas ministrija:**  10. Rosinām izvērtēt, vai noteikumu 174.64.apakšpunktā minēto informāciju par bezdarbnieka deklarēto dzīvesvietu, arī darba vietu, Nodarbinātības valsts aģentūra varētu iegūt no iestāžu uzturētiem reģistriem un informācijas datu bāzēm. Noteikumu 174.64.apakšpunkts pašreizējā redakcijā nosaka, ka “…informāciju par bezdarbnieka deklarēto dzīvesvietu, darba vai apmācību vietu iesniedz atkārtoti, ja mainās deklarētās dzīvesvietas, darba vai apmācību vietas adrese;”. Tā kā šī informācija ir pieejama administratīvos datu avotos, lūdzam skaidrot pamatojumu noteikumos ietvertajai prasībai bezdarbniekam šo informāciju iesniegt aģentūrā. | | | **Iebildums nav ņemts vērā.**  Aģentūrai ir pieejama informācija par personas deklarētās dzīvesvietas adresi. Vienlaikus Aģentūras rīcībā nav informācijas par personas mācību vai darba vietas adresi. Turklāt, lai pārliecinātos, ka iepriekš norādītā informācija joprojām ir aktuāla, tā jāpārbauda manuālā veidā. Ievērojot minēto, ja atbalsta saņemšanas laikā mainās kāda no minētajam adresēm, personai tas savlaicīgi jādara zināms aģentūrai. | |  | | |
| 16. | | | 25. Izteikt 136.punktu šādā redakcijā:  “136. Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros biedrības un nodibinājumi slēdz līgumu ar bezdarbniekiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem, iesaistot bezdarbniekus piecas darba dienas nedēļā, no četrām līdz astoņām stundām dienā. Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var izlietot:  136.1. ikmēneša stipendijas izmaksai. Stipendijas apmērs ir 10 euro dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādātajām dienām;  136.2. izdevumu segšanai par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;  136.3. izdevumu segšanai par normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm noteikto veselības pārbaužu veikšanu pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem;  136.4. surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu izdevumu segšanai, ja tie sniegti, lai iesaistītu pasākumā bezdarbniekus ar invaliditāti.”. | | | **Finanšu ministrija:**  Attiecībā par noteikumu projekta 25.punktu, kas paredz papildināt MKN Nr.75 136.punktu ar jaunu 136.4.apakšpunktu, vēršam uzmanību, ka neatkarīgi no juridiskās formas attiecībā uz visiem saimnieciskās darbības veicējiem jāpiemēro komercdarbības atbalsta kontrole, proti, gadījumos, ja biedrība vai nodibinājums iesaistīts saimnieciskās darbības veikšanā, atbalsts biedrībām vai nodibinājumiem par invalīdu, kas tiek nodarbināti attiecīgajās saimnieciskajās aktivitātēs, atbalsta personāla nodrošināšanu ir vērtējams kā potenciāls komercdarbības atbalsts konkrētajam saimnieciskās darbības veicējam, un attiecīgi to šīs atbalsta programmas ietvaros var sniegt vai nu ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam vai ar Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu (turpmāk – Komisijas Regula Nr.651/2014), 34.panta nosacījumiem. Līdz ar to lūdzam precizēt noteikumu projektu, papildinot MK noteikumu Nr.75 6.2 sadaļu “Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi”, proti, iekļaujot tajā arī noteikumu projekta 136.2., 136.3., un 136.4.apakšpunktos ietverto aktivitāti, vai arī alternatīvi noteikumos noteikt, ka atbalsts noteikumu projekta 136.punktā paredzēts tikai nesaimniecisko aktivitāšu veikšanai.  Finanšu ministrija: (04.02.2020.priekšlikumi):  1. Ņemot vērā, ka ar noteikumu projekta 32.punktu tiek papildināti MK noteikumi Nr.75 ar 109.18 2.apakšpunktu, lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams svītrot MK noteikumu Nr.75 109.13 5.apakšpunktu.  2. Ņemot vērā, ka ar noteikumu projekta 37.punktu tiek papildināti MK noteikumi Nr.75 ar 134.2 2.apakšpunktu, lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams svītrot MK noteikumu Nr.75 134.6.apakšpunktu. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Skaidrojam, ka Noteikumu Nr.75 163.2., 163.3. un 163.4.apakšpunktā paredzētie izdevumi netiks segti darba devējam, bet personai (apdrošināšanas izdevumi, veselības pārbaudes) vai pakalpojuma sniedzējam (surdotulks, ergoterapeits un citi speciālisti). Minētajos gadījumos finanšu plūsma netiks novirzīta darba devējam, kā arī labuma guvējs attiecīgajos gadījumos ir pasākumā iesaistītais bezdarbnieks.  Ievērojot starpinstitūciju sanāksmē panākto vienošanos, veikti redakcionāla rakstura precizējumi 163.punktā, kā arī MK noteikumu Nr.75 3.4.2., 3.4.5.apakšnodaļā un 3.7.nodaļā.  Attiecīgi ir papildināta Noteikumu projekta anotācija (16.-17.lp.). | | 18. Svītrot 82.4.apakšpunktu.  24. Svītrot 88.4. un 88.5.apakšpunktu.  25. Aizstāt 88.2 1.apakšpunktā vārdus “normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem” ar vārdiem “šajos noteikumos pretendentu pasākumu īstenošanai izvirzītajām prasībām” un skaitli “88.4.” ar skaitli “94.”.   1. Izteikt 94.punktu šādā redakcijā:   “94. Pasākuma īstenošanas laikā aģentūra nodrošina bezdarbniekiem ar invaliditāti surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta un citu speciālistu pakalpojumus. Pirms bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšanas pasākumā (pieņemšanas darbā) darba devēju piedāvātās darba vietas novērtē aģentūras izvēlēts ergoterapeits. Surdotulka pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti sniedz saskarsmes nodrošināšanai ar kvalificētu darba vadītāju atbilstoši šo noteikumu 82.2. apakšpunktā minētajiem termiņiem.”  29.Svītrot 109.134. un 109.13 5.apakšpunktu.  30. Aizstāt 109.17punktā skaitļus un vārdu “109.133. un 109.13 4.” aizstāt ar vārdu un skaitli “un 109.13 3.”.  31.Papildināt noteikumus ar 109.18punktu šādā redakcijā:  “109.18Pasākuma īstenošanas laikā aģentūra bezdarbniekiem:  109.181. ar invaliditāti nodrošina surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumus;  109.182. sedz izdevumus par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu ne vairāk kā 30 *euro* apmērā.”  34.Svītrot 134.5. un 134.6.apakšpunktu  35.Aizstāt 134.1 punktā skaitļus un vārdu “134.4. un 134.5.” ar vārdu un skaitli “un 134.4.”.  36.Papildināt noteikumus ar 134.2 punktu šādā redakcijā:  “134.2  Aģentūras pasākumam “Pirmā darba pieredze jaunietim” paredzēto finanšu atbalstu var izlietot pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:  134.2 1. ar invaliditāti nepieciešamo surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu nodrošināšanai;  134.2 2. izdevumu segšanai par normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu veikšanu”.  37.Izteikt 136.punktu šādā redakcijā:  “136. Pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” ietvaros biedrības un nodibinājumi slēdz līgumu ar bezdarbniekiem uz laiku līdz sešiem mēnešiem, iesaistot bezdarbniekus piecas darba dienas nedēļā, no četrām līdz astoņām stundām dienā. Minētā pasākuma īstenošanai paredzētos finanšu līdzekļus var piešķirt un izlietot:  136.1. biedrībām un nodibinājumiem:  136.1.1. ikmēneša stipendijas izmaksai. Stipendijas apmērs ir 10 *euro* dienā, un to izmaksā atbilstoši mēnesī nostrādātajām dienām;  136.1.2. izdevumu segšanai par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā;  136.2. pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem:  136.2.1. ar invaliditāti nepieciešamo surdotulku, ergoterapeitu, atbalsta personas un citu speciālistu pakalpojumu nodrošināšanai.”.  136.2.2. izdevumu segšanai par normatīvajos aktos noteikto veselības pārbaužu veikšanu ne vairāk kā 30 *euro* apmērā.” | | |
| 17. | | | Par noteikumu projektu kopumā un Noteikumu 24.6.apakšpunktu  12. Papildināt noteikumus ar 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:  „26.4. bezdarbnieks veselības stāvokļa dēļ nevar tikt nodarbināts iegūtajā profesijā” | | | **Finanšu ministrija:**  Lūdzam precizēt noteikumu projektu vai anotāciju, jo atbilstoši anotācijas I sadaļas 2.punkta 9. un 20.apakšpunktā norādītajai informācijai paredzēts grozīt MKN Nr.75 21.1 un 173.punktu, bet noteikumu projektā nav iekļauti šo punktu grozījumi. Vienlaikus attiecībā par anotācijas I sadaļas 2.punkta 10.apakšpunkta pēdējā teikumā (11.lpp.) sniegto informāciju, ka atbilstoši noteikumu projektam plānots papildināt MKN Nr.75 26.punktu ar jaunu kritēriju iesaistes apmācību programmā situācijā, ja bezdarbniekam nepieciešama pārkvalifikācija, jo iepriekš iegūtajā profesijā bezdarbnieks nevar tikt nodarbināts veselības stāvokļa dēļ un tas tiek apliecināts ar ģimenes ārsta, arodārsta vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu dokumentu, vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 26.4.apakšpunktā nav iekļauta prasība, ka bezdarbnieka veselības stāvokli jāapliecina ar ģimenes ārsta, arodārsta vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu dokumentu.  **Ekonomikas ministrija:**  7. Anotācijā (I sadaļas 2.punkta 9. un 20.apakšpunkts) ir norādīts, ka paredzētas izmaiņas arī noteikumu 21.1punktā un 173.punktā, taču Noteikumu projektā grozījumi šajos punktos nav ietverti. Ja minētie grozījumi noteikumos ir paredzēti, lūdzam attiecīgi papildināt Noteikumu projektu, vai pretējā gadījumā svītrot tekstu anotācijā.  **Veselības ministrija:**  (03.02.2020.iebildums)  Noteikumu projekta 15.punkts paredz papildināt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 26.punktu ar jaunu apakšpunktu kā jaunu papildus kritēriju gadījumiem, kad iesaistāms bezdarbnieks profesionālās izglītības programmu apguvē. Jaunā norma paredz, ka profesionālās izglītības programmu apguvē, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbnieku iesaista, ja bezdarbnieks veselības stāvokļa dēļ nevar tikt nodarbināts iegūtajā profesijā un to apliecina ar ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, arodārsta vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu dokumentu.  Taču no minētās noteikumu projekta redakcijas un anotācijas nav skaidra minētās normas īstenošana, piemēram, nav skaidrs, kāds dokuments no ārstniecības personu puses šajā gadījumā ir izsniedzams. Tāpat nepieciešamas detalizētākas diskusijas ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem, vai viņu kompetencē ir šāda lēmuma pieņemšana un apliecinājuma izsniegšana par personas nespēju nodarbinātībai profesijā kopumā neatkarīgi no darba vietas un apstākļiem.  Ņemot vērā minēto, Veselības ministrijas ieskatā nepieciešamas papildus diskusijas ar ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem, kā arī precizēt noteikumu projekta 15.punktu, vienlaikus papildinot arī anotāciju par minētās normas izpildījumu. Tāpat vēršam uzmanību, ka minētā norma paredz papildus administratīvo slogu ārstniecības personām, tādējādi lūdzam attiecīgi papildināt anotāciju ar informāciju par papildus slogu un administratīvā sloga aprēķiniem.  Papildus aicinām normatīvo aktu izstrādē lietot ārsta specialitātes nosaukumus atbilstoši Ārstniecības personu klasifikatorā lietotajiem ārsta profesijas specialitāšu nosaukumiem, proti, noteikumu projektā tiek lietots vārds “arodārsts”, taču šī vārda vietā būtu jālieto “Arodveselības un arodslimību ārsts”.  **Veselības ministrija:** (26.02.2020. iebildums)  Noteikumu projekta 15.punkts paredz papildināt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumu Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 26.punktu ar jaunu apakšpunktu kā jaunu papildus kritēriju gadījumiem, kad bezdarbnieks iesaistāms profesionālās izglītības programmu apguvē. Jaunā norma paredz, ka profesionālās izglītības programmu apguvē, izņemot gadījumus, kad apmācības organizē pēc darba devēja pieprasījuma, bezdarbnieku iesaista, ja bezdarbnieks veselības stāvokļa dēļ nevar tikt nodarbināts iegūtajā profesijā un to apliecina arodveselības un arodslimību ārsta vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegtu dokumentu vai ar ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu izziņu par bezdarbnieka veselības stāvokli.  Veselības ministrijas ieskatā tās iepriekš 2020. gada 31. janvāra atzinumā sniegtais iebildums nav ņemts vērā, kā tas norādīts izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem, tā kā jautājums nav risināts pēc būtības. Tāpat minētās normas īstenošana netiek detalizētāk skaidrota noteikumu projekta anotācijā, kā arī nav papildināta anotācija attiecībā uz papildus administratīvo slogu un tā aprēķiniem.  Saskaņā ar noteikumu projekta redakciju, noprotams, ka pacientam- bezdarbniekam profesionālās izglītības programmas apguvei būs nepieciešams iegūt informāciju attiecībā uz savu veselības stāvokli vienā no trim veidiem: arodveselības un arodslimību ārsta, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta. Saskaņā ar Labklājības ministrijas izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem skaidroto noprotams, ka pacients no ģimenes (vispārējās prakses) ārsta varētu iegūt izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u, kas ir Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 12.pielikums) ar informāciju par veselības stāvokli, ko savukārt tālāk paredzēts iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā. Skaidrojam, ka gadījumā, ja minēto izrakstu izsniedz pēc personas pieprasījuma, aizpilda tikai noteiktas izraksta sadaļas, neparedzot sniegt informāciju par saslimšanām un anamnēzi. Tāpat vēršam uzmanību, ka izrakstu paredzēts iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūrā, kur savukārt nav nodarbinātas ārstniecības personas, līdz ar ko nebūs tiesiska pamata apstrādāt medicīniska rakstura informāciju, lai pieņemtu lēmumu par profesionālās izglītības programmas apguvi veselības stāvokļa dēļ. Tādējādi šāda mehānisma gadījumā attiecīgajam izrakstam konstatējama formāla pieeja, jo lēmumu nepieņem atbilstoši kvalificēts eksperts. Tāpat vērtējamas Nodarbinātības valsts aģentūras tiesības apstrādāt sensitīvu informāciju par personas veselības stāvokli. Labklājības ministrija norāda, ka “ievērojot Pacientu tiesību likuma 4. un 9.pantā nostiprinātās pacientu tiesības saņemt informāciju par savu veselības stāvokli un iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, tajā skaitā saņemt izrakstus, norakstus utt.,”, tādējādi uzskatot, ka informācija attiecībā uz pacienta veselību, kas patiesībā paredzēta nevis pacientam, bet gan Nodarbinātības valsts aģentūrai, šajā gadījumā apstrādājama leģitīmi. Taču Veselības ministrijas ieskatā, ņemot vērā to, ka īstais informācijas adresāts ir Nodarbinātības valsts aģentūra un netiek noteikts konkrēts aģentūrā iesniedzamais informācijas apjoms (piemēram, saslimšanas ar infekcijas slimībām, visas pārslimotās saslimšanas un tamlīdzīgi), sensitīvas informācijas apstrādes pamatotība būtu vērtējama detalizētāk. Tādēļ lūdzam Labklājības ministriju vērtēt minētos apsvērumus un nepieciešamības gadījumā tos skaidrot anotācijā.  Vienlaikus nav skaidri saprotams, kā paredzēts iegūt informāciju no arodveselības un arodslimību ārsta un VDEĀVK. Piemēram, vai Nodarbinātības valsts aģentūra liks bezdarbniekam doties pie arodveselības un arodslimību ārsta (nezināma) dokumenta saņemšanai, par ko bezdarbniekam būs jāveic pilna samaksa atbilstoši ārstniecības iestādē noteiktajam maksas pakalpojumu cenrādim? Turklāt nav arī skaidrs, kāds dokuments arodveselības un arodslimību ārstam jāizsniedz. Savukārt attiecībā uz dokumenta iegūšanu no VDEĀVK nav skaidrs, uz kāda pamata komisija šādu dokumentu izsniegs un vai personai- bezdarbniekam Nodarbinātības valsts aģentūra neliks formāla iemesla dēļ doties uz VDEĀVK. Savukārt VDEĀVK atzinuma sniegšanai lūgs personai vispirms doties pie sava ģimenes ārsta un iesniegt virkni dokumentu ( piemēram, veiktiem diagnostiskiem izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām) lēmuma pieņemšanai. Veselības ministrijas ieskatā šāda kārtība nav atbalstāma, jo rezultātā radīs papildus slogu gan personai- bezdarbniekam, gan ģimenes ārstam, gan citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.  Ņemot vērā iepriekš minēto, atkārtoti lūdzam Labklājības ministriju izvērtēt sniegtos argumentus un detalizēti skaidrot noteikumu projekta anotācijā jaunās normas (jaunā 26.4. apakšpunkta) izpildi, kā arī papildināt administratīvā sloga sadaļu un izvērtēt, vai radītais regulējums ir izpildāms, kā tiks īstenots, kādi resursi patērēti, vai netiks radīti lieki šķēršļi pakalpojuma saņemšanai, un vai šis jautājums pēc būtības nav atrisināms citādā, administratīvo slogu samazinošā veidā. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Papildināts Noteikumu projekts  (sk. arī izziņas 18.punktu).  **Iebildums ņemts vērā.**  Labklājības ministrija piekrīt, ka ģimenes (vispārējās prakses) ārstiem nav noteikta kompetence noteikt pacienta veselības stāvokļa atbilstību noteikta darba veikšanai. Vienlaikus, lai neierobežotu bezdarbnieku iespējas saņemt Aģentūras piedāvātos nodarbinātības pakalpojumus, ievērojot Pacientu tiesību likuma 4. un 9.pantā nostiprinātās pacientu tiesības saņemt informāciju par savu veselības stāvokli un iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, tajā skaitā saņemt izrakstus, norakstus utt., Noteikumu Nr.75 26.4.apakšpunkts tiek precizēts, nosakot bezdarbniekam iespēju iesniegt arī ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegtu dokumentu (izziņu) par bezdarbnieka veselības stāvokli.  **Iebildums ņemts vērā**.  Svītrots noteikumu 26.4.apakšpunkts. | | Aizstāt 21.1 apakšpunktā vārdus “modulārās profesionālās tālākizglītības programmas” ar vārdiem “modulārās profesionālās izglītības programmas”  Svītrots noteikumu 26.4.apakšpunkts | | |
| 18. | | | Par anotācijas I sadaļu | | | **Tieslietu ministrija:**  4. Vēršam uzmanību, ka anotācijas I sadaļas 20. punktā tiek norādīts, ka, lai savstarpēji saskaņotu MK noteikumos Nr. 75 lietoto terminoloģiju termiņu aprēķināšanai, 173. punktā vārds “diena” tiek aizstāts ar vārdu “darbdiena”, savukārt projektā veicamajos grozījums šāds grozījums nav norādīts. Lūdzam saskaņot anotācijas un projekta normu vienveidību.  **Ekonomikas ministrija:**  7. Anotācijā (I sadaļas 2.punkta 9. un 20.apakšpunkts) ir norādīts, ka paredzētas izmaiņas arī noteikumu 21.1punktā un 173.punktā, taču Noteikumu projektā grozījumi šajos punktos nav ietverti. Ja minētie grozījumi noteikumos ir paredzēti, lūdzam attiecīgi papildināt Noteikumu projektu, vai pretējā gadījumā svītrot tekstu anotācijā. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Papildināts Noteikumu projekts. | | 34. Aizstāt 173.punktā vārdu “diena” ar vārdu “darbdiena”. | | |
| 19. | | | Par anotācijas I sadaļu | | | **Ekonomikas ministrija:**  Noteikumu projekta 7.punkts pastiprina kvalitātes kritēriju izglītības iestādēm, kuras piedāvā īstenot transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāja apmācību programmas. Aicinām papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka tiesību norma neuzliek pienākumu apmācību īstenotājiem nodrošināt, ka visi apmācību apmeklētāji beigās kārto arī Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā eksāmenu transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanai (ja vien šāds nosacījums nav ietverts apmācību programmā). Proti, minētā norma ietver rezultatīvo rādītāju, pēc kā novērtēt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.  Papildus lūdzam arī anotācijā norādīt, kā tiek iegūtas ziņas par minētā kritērija izpildi. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Papildināta Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkta 4.punkts (9.lpp.). | |  | | |
| 20. | | | Par anotācijas I sadaļu | | | **Ekonomikas ministrija:**  7. Anotācijā (I sadaļas 2.punkta 9. un 20.apakšpunkts) ir norādīts, ka paredzētas izmaiņas arī noteikumu 21.1punktā un 173.punktā, taču Noteikumu projektā grozījumi šajos punktos nav ietverti. Ja minētie grozījumi noteikumos ir paredzēti, lūdzam attiecīgi papildināt Noteikumu projektu, vai pretējā gadījumā svītrot tekstu anotācijā. | | | **Iebildums ņemts vērā.** | |  | | |
| 21. | | | Par anotācijas I sadaļu | | | **Ekonomikas ministrija:**   1. Noteikumu projekta 23., 24. un 25.punkts paredz izmaiņas pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanā, tostarp noteikts, ka pasākumā tiek iesaistīti arī bezdarbnieki ar invaliditāti (noteikumu esošā redakcijā pasākuma mērķa grupa ir jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem). Aicinām anotācijā iekļaut skaidrojumu veiktajām izmaiņām pasākumā iesaistāmajā bezdarbnieku mērķa grupā. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Papildināts Noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2.punkta 16.punkts (13.-14.lpp.). | |  | | |
| 22. | | | Par anotācijas II sadaļu | | | **Ekonomikas ministrija:**  8. Aicinām papildināt anotācijas II sadaļu, ieļaujot informāciju par tiesiskā regulējuma ietekmi uz tautsaimniecību. Norādām, ka aktīvie nodarbinātības pasākumi un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi atstāj labvēlīgu ietekmi uz darba tirgu -sekmē iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un konkurētspēju darba tirgū. Cita starpā pasākumu pilnveidošana veicinās nelabvēlīgākā situācijā esošo iedzīvotāju (piemēram, personu ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma bezdarbnieku) ekonomiskās aktivitātes saglabāšanos un iekļaušanos darba tirgū. | | | **Iebildums nav ņemts vērā.**  Papildināts anotācijas II sadaļas 2.punkts. | |  | | |
| 23. | | | Par anotācijas III sadaļu | | | **Tieslietu ministrija**:  6. Anotācijā nav ietverta III sadaļa "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem". Ievērojot minēto, lūdzam aizpildīt attiecīgo sadaļu atbilstoši instrukcija Nr. 19 IV nodaļas prasībām, ņemot vērā to, ka projekts paredz palielināt izmaksas.  **Finanšu ministrija:**  8. Lūdzam precizēt noteikumu projekta anotāciju, iekļaujot tajā III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” un aizpildot to atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” prasībām, tai skaitā ņemot vērā, ka atbilstoši noteikumu projekta 1., 18. un 25.punktam paredzēts palielināt sniegto finanšu atbalstu atsevišķiem pasākumiem. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Noteikumu projekts neparedz palielināt izmaksas. Attiecīgi precizēta anotācija. | |  | | |
| 24. | | | Par anotācijas V sadaļu | | | **Finanšu ministrija:**  9. Lūdzam aizpildīt anotācijas V sadaļu “Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām” un iekļaut tajā noteikumu projekta 36. un 37.punkta izvērtējumu pret attiecīgajiem piemērojamo regulu punktiem.  **Tieslietu ministrija:**  5. Vēršam uzmanību, ka, ja ar projektu paredz ieviest Eiropas Savienības regulas vai to normas, nepieciešams aizpildīt anotācijas V sadaļu atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk – instrukcija Nr. 19) VI nodaļas prasībām.  **Finanšu ministrija:** (04.02.2020. iebildums)  3.Lūdzam precizēt anotācijas V sadaļu, jo šobrīd tur iekļautie noteikumu projekta punktu izvērtējumi nav atbilstoši tajā regulu nosacījumiem. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta anotācija.  **Precizēta anotācijas V sadaļa.** | |  | | |
| 25. | | | Par anotācijas I sadaļu | | | **Finanšu ministrija:**  Anotācijas I sadaļas 2.punkta 6.apakšpunktā tiek sniegta informācija attiecībā uz MKN Nr.75 15.5.apakšpunktā un 15.23.apakšpunktā paredzētajiem grozījumiem. No anotācijā sniegtās informācijas nav skaidrs pamatojums pretendentu izslēgšanas nosacījumu sašaurināšanai vai pamatotiem iemesliem kādēļ komisijai, izvēloties pretendentu, kas būs pasākumu īstenotājs, nebūtu jāpārbauda, vai uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., un 6.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, ņemot vērā, ka šobrīd MKN Nr.75 paredz šos izslēgšanas nosacījumus pārbaudīt.  Turklāt anotācijā ir norādīts, ka aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenotāju izvēlei netiek piemērota publiskajiem iepirkumiem noteiktā procedūra un tādēļ nav pamata izmantot Elektronisko iepirkumu sistēmu. Tomēr saskaņā ar MKN Nr.75 8. un 11.punktu pasākumu īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk - aģentūra) izvēlas pasākumu īstenotājus atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem, bet, ja pasākumu īstenotāju izvēlei nav piemērojamas normatīvajos aktos par publiskajiem iepirkumiem noteiktās prasības vai normatīvie akti par publiskajiem iepirkumiem neparedz iepirkuma procedūru piemērošanu, aģentūra izveido pasākumu īstenotāju izvēles komisiju un saskaņā ar MKN Nr.75 13., 14., 15., 16. un 17. punktu izvēlas pasākumu īstenotājus. Līdz ar to noteiktos gadījumos nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenotāju izvēlei var tikt piemērotas publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēta Noteikumu projekta anotācija. | |  | | |
| 26. | | | Par noteikumu 15.3.apakšpunktu.  15.3. pretendentam vai tā personālam ir konkrētā pasākuma īstenošanai atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze, kā arī pasākuma īstenošanai atbilstoša materiāltehniskā bāze, kas izveidota jau pirms pasākuma īstenošanas uzsākšanas, ja šāda materiāltehniskā bāze ir nepieciešama šajos noteikumos minēto pasākumu īstenošanai. Ja tiek īstenoti šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētie pasākumi, pretendenta vai tā personāla izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām; | | | **Labklājības ministrija:**  2018.gada 14.septembrī zaudēja spēku Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumi Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, tādējādi nepieciešams veikt tehniska rakstura precizējumu MK noteikumu Nr.75 15.3.apakšpunktā. | | | Precizēts Noteikumu Nr.75 15.3.apakšpunkts. | | 5. Aizstāt 15.3. apakšpunktā vārdus “Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" ar vārdiem “normatīvajos aktos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. | | |
| 27. | | | Par noteikumu 192.6 punktu.  192.6 Finanšu atbalstu par šo noteikumu [3.4](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.4).[2.](https://likumi.lv/ta/id/225425#n2), [3.4](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.4).[5.](https://likumi.lv/ta/id/225425#n5)un [3.6](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.6). apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanu un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, aģentūra sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. [1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV) par Līguma [107.](https://likumi.lv/ta/id/225425#p107)un [108. panta](https://likumi.lv/ta/id/225425#p108) piemērošanu *de minimis* atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr. [1407/2013](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)). | | | **Finanšu ministrija:**  Ņemot vērā noteikumu projektā paredzētos precizējumus attiecībā uz valsts atbalsta nosacījumiem, proti, noteikumu projekts precizē, kam Aģentūras sniegtais atbalsts tiek uzskaitīts, kā komercdarbības atbalsts, lūdzam MK 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.75) 192.6 punktu papildināt, piemēram, šādā redakcijā:  *“192.6 Finanšu atbalstu par šo noteikumu*[*3.4*](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.4)*.*[*2.*](https://likumi.lv/ta/id/225425#n2)*,*[*3.4*](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.4)*.*[*5.*](https://likumi.lv/ta/id/225425#n5)*un*[*3.6*](https://likumi.lv/ta/id/225425#n3.6)*. apakšnodaļā minēto pasākumu un pasākuma "Pirmā darba pieredze jaunietim" īstenošanu un atbalstu izmaksām, kas saistītas ar iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanu vai iegādi šo noteikumu 43.2. apakšpunktā minēto prakses vai mācību vietu pielāgošanai, aģentūra sniedz* ***darba devējam*** *saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)*par Līguma*[*107.*](https://likumi.lv/ta/id/225425#p107)*un*[*108. panta*](https://likumi.lv/ta/id/225425#p108)*piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.*[*1407/2013*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj/?locale=LV)*).”* | | | Ņemts vērā.  Precizēts Noteikumu Nr.75 192.6 punkts. | | Papildināt 192.6 punktu aiz vārdiem “aģentūra sniedz” ar vārdiem “darba devējam, komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsācējam, izglītības iestādei vai prakses vietai | | |
| 28. | | | Par noteikumu projekta 47.punktu  47. Papildināt 174.4 apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vai darba vietai nepārsniedz 100 km.” | | | **Finanšu ministrija:** (04.02.2020. priekšlikums)  Lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt noteikumu projekta 47.punktu, nosakot, ka atlīdzību transporta izdevumu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no nodarbinātās personas deklarētās dzīvesvietas līdz darba vietai nepārsniedz 110 km, kā tas noteikts noteikumu projekta 43.punktā un skaidrots anotācijā. | | | Ņemts vērā.  Precizēts Noteikumu projekta 47.punkts. | | 47. Papildināt 174.4 apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Atlīdzību transporta izmaksu segšanai piešķir gadījumos, ja attālums no bezdarbnieka deklarētās dzīvesvietas līdz apmācību vai darba vietai nepārsniedz 110 km.” | | |
| 29. | | | Par Noteikumu projekta anotācijas II sadaļu | | | **Tieslietu ministrija:** (03.02.2020. priekšlikums)  Vienlaikus izsakām priekšlikumu attiecībā uz projekta 3.punktu, kas paredz papildināt noteikumu 10.7 punktu, nosakot, ka atsevišķas šo noteikumu 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās izglītības modulārās programmas atbilstoši šo noteikumu 22.punktā minētās komisijas noteiktajam, noslēdzot līgumus par pasākumu īstenošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nodrošina arī Sociālās integrācijas valsts aģentūra un izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss, un valsts un pašvaldību dibinātās profesionālās izglītības iestādes, prioritāri tās, kuru infrastruktūras uzlabošana ir veikta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Šajās programmās iesaista bezdarbniekus ar invaliditāti, bezdarbnieku komplektēšanu apmācību grupās veic aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm. Norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 20. punktu anotācijas II sadaļas 1.punktā norāda visas sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms projekta tiesiskais regulējums tiešā un netiešā veidā, t.i., kuru tiesības, pienākumus, finanses vai iespējas projekts ietekmē, vai varētu ietekmēt. Ar sabiedrības mērķgrupu saprot jebkuru fizisku vai juridisku personu grupu (tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēs nodarbinātos), kuru skar projektā paredzētais regulējums. Ņemot vērā minēto, lūdzam aizpildīt projekta II sadaļas 1. punktu, norādot visas sabiedrības gribas, kuras projekts ietekmēs, vai varētu ietekmēt tiešā vai netiešā veidā. | | | Ņemts vērā.  Precizēts Noteikumu projekta anotācijas II sadaļas 1. punkts. | |  | | |
| 30. | | | Par Noteikumu projekta anotācijas I sadaļu | | | **Zemkopības ministrija:**  izsaka šādu iebildumu par anotācijas 22.punktu-  ne tikai Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3.panta 4.punkts paredz, ka de minimis atbalstu uzskata par piešķirtu brīdī, kad uzņēmumam saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu ir piešķirtas likumīgās tiesības saņemt atbalstu, neatkarīgi no datuma, kurā de minimis atbalsts uzņēmumam izmaksāts, to paredz arī Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē 3.panta 4.punkts un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē 3.panta 4.punkts.  Tādēļ precizējums  tiesiskās noteiktības veicināšanai, kur paredzēts precīzi noteikt, ka par tiesību piešķiršanas brīdi ir uzskatāma līgumu par pasākumu noteiktām personu grupām īstenošanu,  par praktiskās apmācības īstenošanu vai par biznesa plāna īstenošanu noslēgšanas brīdis ir attiecināms uz visām trim de minimis regulām. | | | **Iebildums ņemts vērā.**  Precizēts noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 22.punkts, paredzot, ka grozījums noteikumu Nr.75 192.20 punktā ir attiecināms uz visiem, tajā skaitā visiem *de minimis,* atbalsta veidiem. | |  | | |

Olga Iļjina

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| vecākā eksperte |
| (amats) |
| Tālr.: 67021616; fakss: 67021505 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| [Olga.Iljina@lm.gov.lv](mailto:Olga.Iljina@lm.gov.lv) |
| (e-pasta adrese) |

O.Iļjina

[Olga.Iljina@lm.gov.lv](mailto:Olga.Iljina@lm.gov.lv)

67021616