**Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi”” un Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Pamatojoties uz valstī noteikto ārkārtējo situāciju, noteikumu projekti[[1]](#footnote-1) izstrādāti ar mērķi samazināt 9.1.4.3. pasākuma[[2]](#footnote-2) un 9.2.1.2.pasākuma[[3]](#footnote-3) kopējo attiecināmo finansējumu, to novirzot citam Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) pārziņas SAM pasākumam (9.1.1.1. pasākumam[[4]](#footnote-4)), lai krīzes un pēckrīzes situācijā nodrošinātu nodarbinātības un finansiālu atbalstu personām, kas zaudējušas darbu. Noteikumu projekti stāsies spēkā indikatīvi 2020. gada 2. ceturksnī. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Pēc Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojuma, ka koronavīrusa izraisītā slimība (COVID-19) ir sasniegusi pandēmijas apmērus, Ministru kabinets 2020. gada 12. martā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju valstī, kas pagarināta līdz 2020. gada 9. jūnijam. Atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras datiem ārkārtējās situācijas laikā par 31%[[5]](#footnote-5) ir pieaudzis bezdarba līmenis, kā rezultātā tiek prognozēta sociālās situācijas pasliktināšanās, kas var atspoguļoties sabiedrības uzvedībā vai rīcībā, paaugstinot negatīvo tendenču izplatību, kā, piemēram, noziedzība un vardarbības gadījumu skaita pieaugums. Līdz ar to valsts līmenī iedzīvotājiem ir savlaicīgi jāsniedz visaptveroši, intensīvi un uz personas individuālajām vajadzībām vērsti atbalsta pakalpojumi, kas bezdarbniekiem nodrošinātu ienākumus vismaz minimālā līmenī, vienlaikus ļaujot uzturēt esošās vai apgūt jaunas darba prasmes un iemaņas. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Noteikumu projekti paredz **samazināt attiecīgajam pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu** (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF)[[6]](#footnote-6) finansējumu un valsts budžeta finansējumu) šādā apmērā:1. par 12 997 *euro* 9.1.4.3. pasākumam, attiecīgi – no 318 054 *euro* uz 305 057 *euro*,
2. par 20 000 *euro* 9.2.1.2. pasākumam, attiecīgi – no 1 079 297 *euro* uz 1 059 297 *euro*.

9.1.4.3. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums tiek samazināts par finansējuma atlikumu 12 997 *euro* (veselos skaitļos) pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) īstenotā projekta Nr.9.1.4.3/16/I/001 “Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide” (turpmāk – 9.1.4.3. pasākuma projekts) noslēgšanas 2019. gada 31. decembrī. 9.1.4.3. pasākuma projekta īstenošanas laikā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) apstiprinātā kopējā 9.1.4.3. pasākuma projekta attiecināmo izdevumu gala summa ir 305 055,91 *euro[[7]](#footnote-7)* no 9.1.4.3. pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma 318 054 *euro* (skaidrojumu par finansējuma atlikuma aprēķinu skatīt III. sadaļas 6.punktā).Informācija par indikatīvo finansējuma atlikumu (20 000 *euro*) 9.2.1.2. pasākumā saņemta, apkopojot informāciju par LM pārziņā esošo ES fondu SAM finansējuma pārstrukturizācijai un novirzīšanai COVID-19 krīzes seku mazināšanai. Balstoties uz 9.2.1.2. pasākuma finansējuma saņēmēja – LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta sniegto informāciju par projekta Nr. 9.2.1.2/15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” (turpmāk – 9.2.1.2. pasākuma projekts) īstenošanas gaitu un nepieciešamo finansējumu, secināts, ka projekta īstenošanai līdz 2022. gada 31. decembrim kopā nav nepieciešams finansējums 20 000 *euro* apmērā. Minēto finansējumu sākotnēji bija paredzēts izmantot piektā ikgadējā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējuma[[8]](#footnote-8) ietvaros plānotajam padziļinātam izvērtējumam par nodokļu politikas ietekmi uz iedzīvotājiem ar dažādiem ienākuma līmeņiem. Minētais izvērtējums bija paredzēts, lai identificētu, vai īstenotās nodokļu politikas izmaiņas veicinājušas ienākumu nevienlīdzības samazināšanos. Izvērtējuma darba uzdevuma kvalitatīvai izpildei bija nepieciešams papildināt līdzšinēji izvērtējumu veikšanai izmantoto metožu klāstu, izmantojot arī nodokļu-pabalstu mikrosimulācijas modelēšanas instrumentu EUROMOD. Darba uzdevuma (tehniskās specifikācijas) sagatavošanas gaitā, veicot izpēti, tika konstatēts, ka Latvijas banka, apvienojot EUROMOD rīku ar savu izstrādāto CGE (*computable general equilibrium*) modelēšanas instrumentu, ir izstrādājusi jaunu modelēšanas instrumentu CGE-EUROMOD, kas ļauj nodokļu-pabalstu izmaiņu ietekmi vērtēt plašāk un precīzāk. Vienlaikus ar izveidoto CGE-EUROMOD instrumentu Latvijas banka veica pētījumus, identificējot potenciālos risinājumus nabadzības un nevienlīdzības mazināšanai caur nodokļu politikas izmaiņām, analizējot arī jau īstenotās nodokļu politikas ietekmi uz iedzīvotājiem ar dažādiem ienākumu līmeņiem. Līdz ar to 9.2.1.2. pasākuma projektā padziļināta izpēte par nodokļu politikas ietekmi uz iedzīvotājiem, izmantojot EUROMOD instrumentu nav nepieciešama.9.2.1.2. pasākuma projektā jau ir veikti trīs no septiņiem plānotajiem ikgadējiem nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumiem un ir noslēgts līgums par ceturtā izvērtējuma veikšanu. Vidēji viena izvērtējuma veikšanas izdevumi ir 39 279 *euro*. Pēc darbības īstenošanai pieejamā finansējuma samazināšanas par 20 000 *euro* atlikušo trīs izvērtējumu veikšanai būs pieejams finansējums vidēji 50 398 *euro* katram. Attiecīgi, izvērtējot finansējuma samazinājuma ietekmi, secināts, ka tam nav negatīvas ietekmes uz 9.2.1.2. pasākuma projektā plānoto darbību īstenošanu paredzētajā apjomā.Kopējā attiecināmā finansējuma samazinājumu 9.1.4.3. pasākumā 12 997 *euro* apmērā un 9.2.1.2. pasākumā 20 000 *euro* apmērā (kopā 32 997 *euro*) plānots novirzīt 9.1.1.1. pasākuma īstenošanai[[9]](#footnote-9):1) pasākumam “subsidētā nodarbinātība pēckrīzes situācijā” ar mērķi atbalstīt darbam nepieciešamo papildu prasmju un zināšanu apguvi darba vidē. Jaunais atbalsta pasākums būtu īstenojams kā atbalsts bezdarbniekiem pēckrīzes periodā, t.sk. mērķējot atbalstu uz augsti kvalificētajiem. Kopumā plānots atbalstīt 15 000 dalībnieku (13 500 unikālu personu);2) pagaidu nodarbinātības pasākumiem (algoti pagaidu sabiedriskie darbi (turpmāk – APSD) un darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumi), kas paredzēti bezdarbnieku (t.sk. studentu – bezdarbnieku) darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, kuri rada sociālu labumu sabiedrībai. Kopumā pasākumā plānots iesaistīt 11 000 dalībnieku (7 150 unikālu personu). Saskaņā ar Pasaules Bankas 2012. gadā publicēto pētījumu “Vai Latvijas sabiedrisko darbu programma atviegloja 2008. – 2010.gada krīzes ietekmi”[[10]](#footnote-10) (Did Latvia's Public Works Program Mitigate the Impact of the 2008-2010 Crisis?) pasākums “Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās” APSD pasākums veiksmīgi sniedza atbalstu nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem (turīgas mājsaimniecības pasākumu dalībnieku starpā bija pārstāvētas ļoti maz). Pētījumā tika konstatēts, ka APSD pasākuma ietvaros izmaksātā stipendija bezdarbniekiem sniedza nepieciešamo atbalstu bezdarba gadījumā un īstermiņā dalībnieku mājsaimniecību ienākumus palielināja par 37%, salīdzinot ar līdzīgām mājsaimniecībām, kuru dalībnieki nepiedalījās pasākumā. Tādējādi APSD pasākums kopumā mazināja krīzes negatīvo ietekmi, vienlaikus aktivizējot bezdarba situācijā nonākušo iedzīvotāju darba iemaņas. Vienlaikus pētījumā tika norādīts, ka, ņemot vērā krīzes dziļumu, APSD pasākuma apjoms bija pārāk mazs, radot uz to garas rindas. Tāpat arī informatīvajā ziņojumā “Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu 2012.gadā”[[11]](#footnote-11) papildu tiešajiem ekonomiskajiem ieguvumiem ir uzsvērta pasākuma pozitīvā ietekme no pašvaldību skatu punkta, tostarp, bezdarbnieku darba prasmju atjaunošana un psiholoģiskās spriedzes mazināšana, pašapziņas celšana un veselības stāvokļa uzlabojumi, potenciālo darba ņēmēju atrašana no bezdarbnieku vidus, kriminogēnās situācijas uzlabojumi, iedzīvotāju emigrācijas mazināšanās u.c.Ārkārtējās situācijas izraisītās krīzes seku mazināšanai, attīstot pagaidu nodarbinātības pasākumus bezdarbniekiem, papildus APSD plānots uzsākt arī darbam nepieciešamo iemaņu attīstības pasākumus, kuru ietvaros studējošiem bezdarbniekiem vecumā līdz 29 gadiem plānots nodrošināt iespēju attīstīt darbam nepieciešamās pētnieciskās, organizatoriskās un IT prasmes augstākās izglītības iestādēs. Paredzēts, ka bezdarbniekus iesaistīs pasākumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem un pasākuma ietvaros bezdarbniekiem tiks izmaksāta stipendija 10 *euro* dienā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | LM. |
| 4. | Cita informācija | LM sadarbībā ar CFLA nodrošinās, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā kā finansējuma saņēmējs 9.1.1.1. pasākuma projektā papildu līgumsaistības uzņemas pēc tam, kad ir stājies spēkā:* noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi”” (indikatīvi š.g. jūnijā),
* noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”” (indikatīvi š.g. jūnijā),
* grozījumi 9.2.1.2. pasākuma projektā Nr. 9.2.1.2/15/I/001 “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” (indikatīvi š.g. jūnijā),
* grozījumi MK 2014. gada 3. decembra noteikumos Nr.835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”, kas paredz papildu finansējumu Nr. 9.1.1.1. pasākuma projektā (indikatīvi š.g. jūlijā).

Noteikumu projekti neietekmē (nemaina) darbības programmas 9. prioritārā virziena “Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana” kopējo pieejamo maksimālo finansējumu. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | 9.2.1.2. pasākumā – sociālās politikas veidotāji. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekti tieši neietekmē tautsaimniecību un sabiedrības mērķgrupas, kā arī nesniedz ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi un maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem.Noteikumu projekti nerada ietekmi uz konkurenci, vidi, veselību un nevalstiskajām organizācijām.Sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekti nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekti šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekti šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| **Rādītāji** | **2020. gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 125 943 | 0 | 45 666 | 30 600 | 62 998 | 94 655 | -62 998 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 148 168 | 0 | 53 725 | 36 000 | 74 116 | 111 359 | -74 116 |
| 3. Finansiālā ietekme: | -22 225 | 0 | -8 059 | -5 400 | -11 118 | -16 704 | 11 118 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar “+” zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | -22 225 | 0 | -8 059 | -5 400 | -11 118 | -16 704 | 11 118 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | **9.2.1.2. pasākums** (tai skaitā informācija tabulas 1.-8. ailē)Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 386[[12]](#footnote-12), šobrīd 9.2.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 079 297 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 917 402 *euro* un valsts budžeta finansējums 161 895 *euro.* Noteikumu projekts paredz samazināt (pārdalot uz 9.1.1.1. pasākumu) 9.2.1.2. pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu par 20 000 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 17 000 *euro* un valsts budžeta finansējums – 3 000 *euro,* līdz ar to pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās 9.2.1.2. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums būs 1 059 297 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 900 402 *euro* un valsts budžeta finansējums – 158 895 *euro*.Budžeta ieņēmumi ir finansējuma ESF daļa 85% apmērā no pasākuma attiecināmajām izmaksām. Budžeta izdevumi ir kopējie pasākuma ieviešanai nepieciešamie publiskā finansējuma (ESF un valsts budžeta) līdzekļi attiecīgajā gadā.**2015. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 12 635 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 10 740 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 895 *euro*.**2016. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 113 814 *euro[[13]](#footnote-13)*, tai skaitā ESF finansējums 96 742 *euro* un valsts budžeta finansējums 17 072 *euro*.**2017. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 159 149 *euro[[14]](#footnote-14),* tai skaitā ESF finansējums135 277 *euro* un valsts budžetafinansējums 23 872 *euro*.**2018. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 164 015 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 139 413 *euro* un valsts budžeta finansējums 24 602 *euro*.**2019. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 186 316 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 158 368 *euro* un valsts budžeta finansējums 27 948 *euro*.**2020. gadā** 9.2.1.2.pasākuma projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 148 168 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 125 943 *euro* un valsts budžeta finansējums 22 225 *euro*.**2021. gadā** 9.2.1.2.pasākuma projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 53 725 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 45 666 *euro* un valsts budžeta finansējums 8 059 *euro*.**2022. gadā** 9.2.1.2.pasākuma projektam vidējā termiņa budžeta ietvarā apstiprināts finansējums 74 116 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 62 998 *euro* un valsts budžeta finansējums 11 118 *euro*.Pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā 9.2.1.2. pasākuma kopējais finansējums indikatīvi plānots:**2021. gadā** 89 725 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 76 266 *euro* un valsts budžeta finansējums 13 459 *euro*.**2022. gadā** 185 475 *euro* (t.sk*.,* 111 359 *euro* –finansējums, kas līdz šim nebija pieprasīts valsts budžetā.), tai skaitā ESF finansējums 157 653 *euro* un valsts budžeta finansējums 27 822 *euro*.**9.1.4.3. pasākums**Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 309[[15]](#footnote-15) šobrīd 9.1.4.3. pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 318 054 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 270 346 *euro* un valsts budžeta finansējums 47 708 *euro*. 9.1.4.3. pasākuma projekta īstenošana ir noslēgusies 2019. gada 31. decembrī, noslēguma maksājuma pieprasījums ir apstiprināts 2020. gada 10. martā, kur projekta attiecināmo izdevumu gala summa ir 305 055.91 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 259 297.52 *euro* un valsts budžeta finansējums 45 758.39 *euro*. Aritmētiskais 9.1.4.3. pasākuma finansējuma atlikums ir 12 998.09 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 11 048.48 *euro* un valsts budžeta finansējums 1 949,61 *euro*. Ministru kabineta noteikumos pasākumam pieejamais finansējums (t.sk. ESF un valsts budžets) tiek atspoguļots veselos skaitļos, attiecīgi noteikumu projekts paredz samazināt (pārdalot uz 9.1.1.1. pasākumu) 9.1.4.3. pasākumam pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu finansējuma atlikuma 12 997 *euro*[[16]](#footnote-16) apmērā, tai skaitā ESF finansējums – 11 048 *euro*[[17]](#footnote-17) un valsts budžeta finansējums – 1 949 *euro.*Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās 9.1.4.3. pasākuma kopējais attiecināmais finansējums būs 305 057 *euro*, tai skaitā ESF finansējums – 259 298 *euro*un valsts budžeta finansējums – 45 759 *euro*.**2017. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 79 218 *euro,* tai skaitā ESF finansējums67 335 *euro* un valsts budžetafinansējums 11 883 *euro*.**2018. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 131 952 *euro*, tai skaitā ESF finansējums 112 159 *euro* un valsts budžeta finansējums 19 793 *euro*.**2019. gadā** kopējais faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai) 93 941 *euro* (93 941.05 *euro*), tai skaitā ESF finansējums 79 850 *euro* un valsts budžeta finansējums 14 091 *euro*.Atbilstoši 9.1.4.3. pasākuma projekta finansēšanas plānam un CFLA apstiprinātajiem kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 2019. gadā izlietots finansējums 93 886 *euro* (93 885.88 *euro*), kas ir par 55 *euro* mazāk kā faktiski investētais finansējums (atbilstoši Valsts kases izdrukai). Minētā starpība radusies, jo 9.1.4.3. pasākuma projekta maksājuma pieprasījumā netika iekļauti faktiski veikti projekta īstenošanas personāla atlīdzības izdevumi 55 *euro* apmērā. Proti, 2018. gadā maksājuma pieprasījuma (par laika posmu no 2018. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim) tiešo attiecināmo izdevumu summa tika samazināta par 55 *euro* (norādot to ar mīnus zīmi) par darbiniekam nepareizi aprēķināto un izmaksāto atlīdzības daļu. Pārmaksātā atlīdzības daļa no darbinieka tika ieturēta, tādējādi faktiski aprēķinātās un darbiniekam izmaksātās atlīdzības apmērs ir pareizs. Lai pareizi atspoguļotu tiešos attiecināmos izdevumus, nākamajā maksājuma pieprasījumā (par laika posmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam) attiecīgajam darbiniekam aprēķinātā atlīdzība, no kuras tika veikts ieturējums, bija jāiekļauj pilnā apmērā, taču tā tika iekļauta darbiniekam izmaksātajā apmērā, proti, par 55 *euro* mazāk. Tādējādi 9.1.4.3. pasākuma projektā kopējais faktiski investētais tiešais attiecināmais finansējums atbilstoši Valsts kases izdrukai ir par 55 *euro* lielāks nekā maksājuma pieprasījumos apstiprināto tiešo attiecināmo izdevumu kopsumma. Tā kā noslēguma maksājuma pieprasījums ir apstiprināts un samaksāts 2020. gada 10. martā (pirms noteikumu projekta izstrādes) 9.1.4.3. pasākuma projektā kopējo tiešo attiecināmo izmaksu summu nav iespējams labot, pielīdzinot faktiski veiktajām izmaksām. |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Nav. |
| 8. Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi”” un “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”” MK sēdē izskatāms pirms LM MK noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanas noteikumi”, ar kuriem palielina 9.1.1.1.pasākuma īstenošanai pieejamā finansējuma summu (izstrādē, tiks virzīti saskaņošanai ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju indikatīvi š.g. jūlijā). |
| 2. | Atbildīgā institūcija | LM. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Noteikumu projekti šo jomu neskar. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Noteikumu projekti šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Nav. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Nav. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | ES struktūrfondu un Kohēzijas fondu vadībā iesaistītās atbildīgās iestādes funkcijas pilda LM, sadarbības iestādes funkcijas – CFLA. Projektu finansējuma saņēmēji – LM un VEĀVK. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekti šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Labklājības ministre R.Petraviča

Mača, 67021595

Ineta.Maca@lm.gov.lv

1. Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi””,

MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk kopā – noteikumu projekti, katrs atsevišķi – noteikumu projekts) [↑](#footnote-ref-1)
2. Darbības programmas (turpmāk – DP) 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” (turpmāk – 9.1.4.3. pasākums) [↑](#footnote-ref-2)
3. DP 9.2.1. SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” (turpmāk – 9.2.1.2. pasākums) [↑](#footnote-ref-3)
4. DP 9.1.1. SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. pasākums “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” (turpmāk – 9.1.1.1. pasākums) [↑](#footnote-ref-4)
5. Informācija par situāciju uz 2020. gada 29. maiju [↑](#footnote-ref-5)
6. Finansējuma sadalījums pa finansējuma avotiem (ESF un valsts budžets) ietverts III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā “Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)” [↑](#footnote-ref-6)
7. Noslēguma maksājuma pieprasījums apstiprināts un samaksāts 2020. gada 10. martā [↑](#footnote-ref-7)
8. 9.2.1.2. pasākuma projektā kopā plānots veikt septiņus ikgadējos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumus [↑](#footnote-ref-8)
9. Finansējuma pārdale no 9.1.4.3. pasākuma un 9.2.1.2. pasākuma uz 9.1.1.1.pasākumu ir ietverta informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai” pielikumā “Priekšlikumi ES fondu finansējuma pārdalēm”, kas izskatīts un atbalstīts MK 2020. gada 19. maija sēdē (protokollēmums Nr. 34 33.§). [↑](#footnote-ref-9)
10. Pētījums “Vai Latvijas sabiedrisko darbu programma atviegloja 2008. – 2010.gada krīzes ietekmi”; pieejams: <http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/wps6144.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. Informatīvais ziņojums “Par algoto pagaidu sabiedrisko darbu atsākšanu 2012.gadā”; pieejams: <http://www.lm.gov.lv/upload/darba_tirgus/lmzino_pagaidu_150711.pdf> [↑](#footnote-ref-11)
12. MK 2015. gada 7. jūlija noteikumi Nr. 386 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.2.pasākuma “Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.386); pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/275336-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-1-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-socialo-dienestu-darba-efektivitati> [↑](#footnote-ref-12)
13. 2016.gada 29.decembrī valsts budžeta ieņēmumos pārskaitīts ieturētais līgumsods 300 *euro* apmērā [↑](#footnote-ref-13)
14. 2017.gada 20.decembrī valsts budžeta ieņēmumos pārskaitīts ieturētais līgumsods 363 *euro* apmērā

Ar 2019. gada 17. decembra MK noteikumiem Nr.659 apstiprināti grozījumi MK noteikumos Nr.386, samazinot 9.2.1.2. pasākumam kopējo pieejamo attiecināmo finansējumu par projektā ieturēto līgumsodu 663 *euro* apmērā. [↑](#footnote-ref-14)
15. MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.309 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.3. pasākuma “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.309); pieejams: <https://likumi.lv/ta/id/282324-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-1-4-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-diskriminacijas-riskiem-paklauto> [↑](#footnote-ref-15)
16. MK noteikumos Nr.309 noteiktā kopējā attiecināmā finansējuma (318 054 *euro*) un faktiski izlietotā finansējuma (305 057 *euro*) starpība. [↑](#footnote-ref-16)
17. 9.1.4.3. pasākuma ESF finansējuma daļas samazinājums par 11 048 *euro* ir ietverts informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai” pielikumā “Priekšlikumi ES fondu finansējuma pārdalēm”, kas izskatīts un atbalstīts MK 2020. gada 19. maija sēdē (protokollēmums Nr. 34 33.§). [↑](#footnote-ref-17)