**Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (nepārsniedzot 500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai:1. darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" (turpmāk – 5.6.2. SAM) ietvaros izveidotu jaunu ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" (turpmāk – 5.6.2. SAM ceturtā atlases kārta), kas paredzēta degradēto teritoriju atjaunošanas iespējami augtākas gatavības pakāpes projektu atbalstam visās nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, lai palīdzētu pašvaldībām stimulēt ekonomisko aktivitāti reģionos koronavīrusa (turpmāk – COVID-19) izraisītās ārkārtas situācijā un mazinātu negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un veicinātu ekonomikas straujāku atgūšanos no COVID-19 izraisītās krīzes;
2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma atlikumu 15 145 093 *euro* apmērā, kas radies 5.6.2. SAM pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (turpmāk – 5.6.2. SAM pirmā atlases kārta), 5.6.2. SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" (turpmāk – 5.6.2. SAM otrā atlases kārta) un 5.6.2. SAM trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās" (turpmāk – 5.6.2. SAM trešā atlases kārta) ietvaros pēc 2020. gada 31. jūlija un par kuru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) līdz 2020. gada 31. augustam nav ar 5.6.2. SAM finansējuma saņēmējiem noslēgusi vienošanās par projektu īstenošanu[[1]](#footnote-2) vai finansējuma saņēmējs līdz 2020. gada 22. oktobrim nav ierosinājis veikt grozījumus kādā jau noslēgtajā vienošanā par projekta īstenošanu, novirzītu 5.6.2. SAM ceturtajai atlases kārtai;
3. paredzētu nosacījumus 5.6.2. SAM ceturtajai atlases kārtai – projektu iesniedzēju loku, minimālo ERAF finansējuma procentuālo apmēru, maksimālo ERAF finansējuma limitu un projektu iesniegumu skaitu uz vienu pašvaldību, maksimāli pieļaujamo projekta īstenošanas laiku, zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošo risinājumu izmantošanu projekta darbībās, kas saistītas ar ēku un to infrastruktūras attīstīšanu, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanu, teritorijas labiekārtošanu u.c. nosacījumus;
4. noteiktu, ka no ERAF finansējuma nav atbalstāma tādu komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana, kurā paredzēti fiziskās labsajūtas uzlabošanas un izglītības pakalpojumi;
5. plašāk interpretētu brīdi, kad valsts atbalsta pretendentam ir piešķirtas likumīgas tiesības saņemt valsts atbalstu.

Noteikumu projekts stājas spēkā parastajā kārtībā (nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas). |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz:1. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 13. punktu;
2. MK 2020. gada 26. maija sēdes protokola Nr. 36 34.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"" (turpmāk – MK 2020. gada 26. maija protokollēmums) 7. punktu;
3. MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr. 47 3§ "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu"" (turpmāk – MK 2019. gada 11. oktobra protokollēmums) 11.2. apakšpunktu.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 1. Lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, MK 2020. gada 6. novembrī atkārtoti[[2]](#footnote-3) izsludināja ārkārtējo situāciju[[3]](#footnote-4) Latvijā līdz 2020. gada 6. decembrim, kas pagarināta līdz 2021. gada 8. aprīlim. Latvijā ieviestie drošības pasākumi un ierobežojumi sakarā ar ārkārtējo situāciju, kā arī pasākumi, ko īsteno citas valstis COVID-19 izplatības ierobežošanai, negatīvi ietekmē Latvijas tautsaimniecības attīstību. Ņemot vērā minēto, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu finansējumu nepieciešams novirzīt pēc iespējas augstākas gatavības un efektīvākajiem degradēto teritoriju atjaunošanas projektiem, kas var radīt jaunas darba vietas, atbalstīt vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī piesaistīt privātās investīcijas reģionos. Tā kā 5.6.2. SAM pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā projektu iesniegumu iesniegšana noslēdzās 2020. gada 1. martā, noteikumu projekts paredz par neizmantoto ERAF finansējumu (dati uz 2021. gada 1. februāri) 15 145 093 *euro[[4]](#footnote-5)* apmērā, kas radies 5.6.2. SAM pirmās, otrās un trešās atlases kārtas ietvaros pēc 2020. gada 31. jūlija un par kuru CFLA līdz 2020. gada 31. augustam nav ar 5.6.2. SAM finansējuma saņēmējiem noslēgusi vienošanās par projektu īstenošanu[[5]](#footnote-6) vai finansējuma saņēmējs līdz 2020. gada 22. oktobrim nav ierosinājis veikt grozījumus kādā jau noslēgtajā vienošanā par projekta īstenošanu, ar kuriem 5.6.2. SAM finansējuma saņēmējs ir izrādījis interesi projektu papildināt ar jaunu darbību vai esošai darbībai palielināt tvērumu, piemēram, pagarināt projekta ietvaros pārbūvējamo ielas garumu par pašvaldības neizmantoto ERAF kvotas apmēru, novirzīt uz 5.6.2.SAM ceturto atlases kārtu, attiecīgi precizējot 5.6.2. SAM pirmās, otrās un trešās atlases kārtas finansējumu, kopējo nacionālo finansējumu un specifiskā atbalsta ietvaros plānoto finansējumu. 5.6.2. SAM projektu īstenošana ir būtiska, ņemot vērā šo specifiskā atbalsta mērķi - teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. 5.6.2. SAM ietvaros atbalsts paredzēts komersantu vajadzībām nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai degradētajās teritorijās, kas īpaši svarīgi COVID-19 seku mazināšanai reģionos, tas ļautu komersantiem uzsākt, paplašināt vai pārorientēt komercdarbību, atslogojot no nepieciešamības veikt ieguldījumus ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajās ēkās, teritorijās un industriālo pieslēgumu infrastruktūrā. Neizmantoto ERAF finansējumu veido šāds ERAF finansējums (dati uz 2021. gada 1. februāri):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SAM / pasākums / projektu atlases kārta** | **ERAF finansējums, *euro*\*** |  **ERAF finansējums projektos, *euro*\*\*** |  **ERAF finansējuma atlikums, *euro*** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **5.6.2.** | **236 524 372** | **221 379 279** | **15 145 093** |
| **5.6.2. 1.kārta (ITI)** | **92 138 673** | **88 857 240** | **3 281 433** |
| **5.6.2. 2.kārta (reģ. centri)** | **92 138 673** | **82 362 981** | **9 775 692** |
| **5.6.2. 3.kārta (Latgale)** | **52 247 026** | **50 159 058** | **2 087 968** |
|  |  | Kopā: | **15 145 093** |
| \* Saskaņā ar MK noteikumos apstiprināto SAM finansējumu |  |
| \*\* Projekta statusi: līgums, pabeigts.  |

2. Ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu un pašvaldību gatavību operatīvi iesniegt un īstenot pēc iespējas augstākas gatavības papildu projektus, papildu ERAF finansējumu paredzēts novirzīt nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, to izveidotām iestādēm, vai attiecīgo pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros atbalstāmajai nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai un kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvaldei, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei gan individuālo, gan sadarbības projektu ietvaros. Līdzīgi kā līdz šim saskaņā ar MK 2015. gada 10. novembra noteikumu Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" Nr. 645 (turpmāk – MK noteikumi Nr. 645) 27. 4. apakšpunktu, projekta iesniedzējs par sadarbības partneri var piesaistīt citu pašvaldību, ja ir paredzēts iesniegt projektu, kura ietvaros sadarbosies vairākas pašvaldības. Šādu projektu var iesniegt arī ikviens no 5.6.2.SAM ceturtās atlases kārtas projekta iesniedzējiem, tai skaitā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotā valstspilsētas pašvaldība[[6]](#footnote-7): Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuras ietilps administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunveidojamā Augšdaugavas novadā, Liepājas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuras ietilps administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, Rēzeknes pilsētas pašvaldība sadarbībā ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuras ietilps administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunveidojamā Rēzeknes novadā, Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību, Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kuras ietilps administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunveidojamā Jelgavas novadā, kā arī reģionālas nozīmes attīstības centru gadījumā, piemēram, esošais novads ar vienu vai vairākām pašvaldībām, kas ietilps administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotā novadā.Lai pēc iespējas ātrāk 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros plānotās investīcijas nonāktu tautsaimniecībā un mazinātu COVID-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes sekas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) **(**indikatīvi 2021. gada pirmā ceturkšņa vidū) organizēs 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas projektu ideju priekšatlasi, atbalstot attīstības programmu investīciju plānos iekļautās pēc iespējas augstākas gatavības projektu idejas. Pēc projekta ideju priekšatlases izsludināšanas projektu iesniedzējiem indikatīvi divu mēnešu laikā būs jāsagatavo un jāiesniedz projekta idejas koncepts VARAM, kura tās izvērtēs un sagatavos atbalstāmo projektu ideju sarakstu. Atbalstāmo projektu ideju sarakstu (indikatīvi 2021. gada otrā ceturkšņa vidū), pēc saskaņošanas Reģionālās attīstības koordinācijas padomē, apstiprinās MK, savukārt projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošinās CFLA (indikatīvi sākot ar 2021. gada otrā ceturkšņa beigām). Tā kā 5.6.2. SAM ceturtajā atlases kārtā ir paredzēta projektu ideju priekšatlase un katrs iesniegtais projekta idejas koncepts konkurēs ar jebkuru citu iesniegto projekta idejas konceptu un tajā norādītajiem projekta iznākuma rādītājiem, noteikumu projekts paredz izņēmumu, ka uz 5.6.2. SAM ceturto atlases kārtu nav attiecināmi MK noteikumu Nr. 645 11.4. apakšpunktā noteiktie nosacījumi. MK noteikumu Nr. 645 11.4. apakšpunkts ir attiecināms tikai uz 5.6.2. SAM pirmo, otro un trešo atlases kārtu, jo šajās atlases kārtās katrai pašvaldībai ar attiecīgu MK rīkojumu vai Reģionālās attīstības koordinācijas padomes lēmumu tika noteikts plānotais ERAF finansējuma apmērs un iznākuma rādītāji (turpmāk – kvota), kura ietvaros tā varēja iesniegt vienu vai vairākus projektu iesniegumus, un pašvaldībai pastāvēja iespēja kādā no kvotas ietvaros iesniegtajiem projekta iesniegumiem iznākuma rādītāju sasniegšanā izmantot elastības mehānismu (kombinēšanas principu). Izmantojot kombinēšanas principu 5.6.2. SAM pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā, ir pieļaujams, ka, ja pašvaldības (projekta iesniedzēja) attīstības programmas investīciju plānā ir iekļauti vairāki projekti, kurus plānots īstenot vienas atlases kārtas ietvaros, tad projekta iesniedzējs projektā vienas jaunas darbavietas radīšanai var paredzēt izmaksas pat līdz 60 000 *euro* ERAF finansējuma, nodrošinot, ka kopumā vienas atlases kārtas projektos vienas jaunas darba vietas radīšanai izmaksas projektos, kuros izmantots elastības mehānisms, nav lielākas par 41 000 *euro* ERAF finansējuma (kopumā paliek spēkā, ka visos vienas pašvaldības attīstības programmā plānotajos 5.6.2.SAM projektos, kuros elastības mehānisms tiek gan izmantots, gan arī netiek izmantots, vienlaikus projektā vidēji ir jāpiesaista gan privātās nefinanšu investīcijas 1:1 attiecībā pret ERAF finansējumu, gan arī vidēji uz vienu jaunu darbavietu jāiegulda ne vairāk kā 60 959 euro ERAF finansējuma). Tomēr, ja šādu elastības mehānismu atsevišķos projektos izmanto, tad tas nozīmē, ka citos attiecīgās pašvaldības attīstības programmā plānotajos 5.6.2.SAM pirmās, otrās un trešās atlases kārtas projektos ir jāparedz lielāka iznākuma rādītāju sasniegšanas efektivitāte, lai kopumā tiktu izpildītas darbības programmā norādītās iznākuma rādītāju vērtības, kuru ekvivalentā vērtība naudas izteiksmē attiecībā pret ERAF finansējumu ir 2:1. Tā kā MK 2020. gada 26. maija sēdē tika skatīts VARAM sagatavotais informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai", kurš tai skaitā paredz atteikties no finansējuma sadalījuma pa pašvaldībām jeb kvotu sistēmas, kvotu sistēma 5.6.2. SAM ceturtajā atlases kārtā netiek piemērota.3. Lai paātrinātu investīciju nonākšanu tautsaimniecībā un samazinātu administratīvo slogu pašvaldībām (pārāk daudz savstarpēji konkurējošu projektu ideju konceptu sagatavošana) un VARAM kā atbildīgajai iestādei (priekšatlases ietvaros iesniegto projektu konceptu vērtēšana), kā arī ņemot vērā 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamo ierobežoto ERAF finansējumu, noteikumu projekts paredz, ka 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros noteikumu projektā noteiktās nacionālas nozīmes attīstības centra vai reģionālas nozīmes attīstības centra vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno ne vairāk kā trīs projektus, kuru kopējais ERAF finansējums nepārsniedz 5 000 000 *euro*. 4. Lai novērstu pārāk lielu pašvaldību saistību uzņemšanos un nesamērīgi mazu ERAF finansējuma proporciju projekta kopējo attiecināmo izmaksu īpatsvarā, kā viens no kontroles mehānismiem noteikts, ka 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros pieteiktajos projektos ERAF finansējums veido vismaz 30 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.5. MK noteikumu Nr. 645 45.3. apakšpunkts paredz, ka viena no atbalstāmajām darbībām MK noteikumu Nr. 645 ietvaros ir komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana degradētajā teritorijā. Savukārt ierobežojumus saimnieciskās darbības veidiem, ko minētajās ēkās var veikt komersanti, netieši nosaka MK noteikumu Nr. 645 10.2. apakšpunkts, kurā sniegts to tautsaimniecības nozaru uzskaitījums, kuru iznākuma rādītāju vērtības nav attiecināmas. Pašvaldības var sniegt būtisku ieguldījumu tautsaimniecībā, veicinot ekonomisko aktivitāti reģionos gan COVID-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā, gan pēc tās beigām, īstenojot tautsaimniecībai nozīmīgus ES fondu projektus. Kvalitatīva publiskā infrastruktūra ir būtisks investīciju virziens, lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību degradētājās teritorijās ar fokusu uz eksportu un produktivitātes celšanu. Tā ir iespēja uzņēmējiem ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās telpas (ražošanas ēkas un industriālie pieslēgumi, biroju ēkas eksportspējīgiem pakalpojumiem un citas telpas) nomāt, nevis ieguldīt savus resursus to izbūvē. Vienlaikus COVID-19 izraisītās krīzes rezultātā visvairāk skartajās nozarēs nepieciešams koncentrēties uz esošo ēku izmantošanu un to darbības kapacitātes nodrošināšanu, nevis investēt jaunu ēku būvniecībā. Ņemot vērā iepriekš minēto un nepieciešamību veikt ieguldījumus pēc iespējas mērķtiecīgāk un ilgtspējīgāk, papildu jau iepriekš noteiktajam aizliegumam ieguldīt ES fondu finansējumu viesnīcās, viesu mājās un līdzīgās apmešanās vietās, noteikumu projekts paredz, ka 5.6.2. SAMceturtās atlases kārtasietvaros nav atbalstāma arī tādu ēku un to infrastruktūras attīstīšana, kurās paredzēta rekreācijas, SPA un citu fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu sniegšana (NACE S sadaļa 96.04. klase) un izglītības pakalpojumu sniegšana (NACE P sadaļa), proti, nav atbalstāma ERAF finansējuma ieguldījumu veikšana ēkās, kur saimniecisko darbību veic vai nākotnē veiks komersants, kura saimnieciskā darbība, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 1893/2006 *ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām* ir saistīta ar tautsaimniecības nozares NACE S sadaļas 96. nodaļas "Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana", kas ietver 96.04. apakškodu "Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi", un P sadaļa "Izglītība" (pirmskolas izglītība, sākumizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība, pārējā izglītība un izglītības atbalsta pakalpojumi), kur privātiem pakalpojumu sniedzējiem pašvaldību funkciju nodrošināšanai pašvaldības piešķir dotācijas no saviem budžeta līdzekļiem. Lai arī dažas pašvaldības nespēj visiem bērniem nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu ieņēmumus veido galvenokārt publiskais finansējums, kas tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei". Vienlaikus bērnu un jauniešu skaits reģionos samazinās, kas ilgtermiņā var radīt būtiskus riskus komersantiem, kuri nodarbojas ar izglītības pakalpojumu sniegšanu.Izglītības jomas atbalstam ir plānoti citi atbalsta instrumenti, t.sk. Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros, kā arī likumā par Valsts budžetu 2021. gadam 12. panta trešajā daļā ir noteikts atbalsts izglītības iestāžu investīciju projektiem.Tomēr, neskatoties uz aizliegumu veikt tiešus ERAF ieguldījumus fiziskās labsajūtas uzlabošanas un izglītības iestāžu būvniecībā 5.6.2. SAM ietvaros, komersantu, kuri darbojas attiecīgajās tautsaimniecības nozarēs, radītie 5.6.2. SAM iznākuma rādītāji – jaunradītās darbavietas un nefinanšu investīcijas – ir attiecināmi, ja komersanti projekta ietvaros ir guvuši labumu no cita veida radītās infrastruktūras atbilstoši MK noteikumu Nr. 645 45. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām. Tas pēc būtības ļaus, nekropļojot konkurenci, ko tieši aizliedz līgums par Eiropas Savienības darbību[[7]](#footnote-8), atbalstīt tādus komersantus, kuri ir pietiekami izvērtējuši riskus pašiem pilnībā veikt privātās investīcijas fiziskās labsajūtas uzlabošanas un izglītības iestāžu būvniecībā vai attīstībā. Noteikumu projektā paredzētais nosacījums, ka 5.6.2. SAM ietvaros nav atbalstāma tādu ēku un to saistītās infrastruktūras attīstīšana, kurās paredzēta fiziskās labsajūtas uzlabošanas un izglītības pakalpojumi, attiecas vienādi uz visiem 5.6.2. SAM projektu iesniedzējiem un pašvaldību attīstības programmās plānotajām projektu idejām, kuras tiks iesniegtas jaunajā 5.6.2. SAM ceturtajā atlases kārtā. Ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr. 645 iepriekš paredzēja tikai vienas ēkas izmantošanas veidu (viesnīcas, viesu mājas un līdzīgās apmešanās vietas), kurā tika noteikts aizliegums ieguldīt ES fondu finansējumu, bet noteikumu projekts paredz, ka 5.6.2. SAM ietvaros nav atbalstāma arī tādu ēku un to infrastruktūras attīstīšana, kurās paredzēta rekreācijas, SPA un citu fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu sniegšana (NACE S sadaļa 96.04. klase) un izglītības pakalpojumu sniegšana (NACE P sadaļa), noteikumu projekts tehniski precizē MK noteikumu Nr. 645 73. punkta redakciju (to nemainot pēc būtības), ar kuru iepriekš tika noteikts datums līdz kuram ierobežojums attiecībā uz ēku, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa) nav attiecināms. Pārējie ierobežojumi attiecībā uz ēku izmantošanas veidu (rekreācijas, SPA un citu fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumu sniegšana un izglītības pakalpojumu sniegšana) stājas spēkā ar noteikumu projekta apstiprināšanu MK un ir attiecināmi uz 5.6.2. SAM ceturto atlases kārtu.6. Eiropas Komisijas 2019. un 2020. gada specifiskās rekomendācijas aicina dalībvalstis virzīt investīcijas uz zaļo pārkārtošanos, tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, ilgtspējīgu transportu, resursu efektivitāti un ēku energoefektivitāti. Savukārt viens no *Eiropas Zaļā kursa[[8]](#footnote-9)* uzstādījumiem ir būvēt un renovēt energoefektīvi un resursefektīvi. Zaļās infrastruktūras izmantošanu Latvijā, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un sniegtu ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, paredz gan Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam (Rīcības virziens 3.1. Zaļās infrastruktūras izmantošana klimata risku ietekmes mazināšanai), gan Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam (4. pielikuma 12.3. pasākums "Veicināt oglekļa mazietilpīgas attīstības aspektu integrēšanu pilsētu un to aglomerāciju teritoriālajā plānošanā, t.sk. veicinot zaļās infrastruktūras pēc iespējas plašāku ieviešanu" un 12.4. pasākums "Integrēt oglekļa mazietilpīgas attīstības aspektus pašvaldību attīstības plānošanas dokumentos"), gan informatīvais ziņojums "Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam". Ņemot to vērā, noteikumu projekts papildināts ar punktu, kas nosaka, ka 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros ir atbalstāmas tādas darbības - ēku un to infrastruktūras attīstīšana, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, teritorijas labiekārtošana, – kuru ieviešanā (vismaz vienā darbībā) izmanto vismaz vienu no zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošiem risinājumiem:* publiskajā iepirkumā izmanto zaļā publiskā iepirkuma kritērijus[[9]](#footnote-10) vai principus[[10]](#footnote-11);
* projektā izmanto risinājumu, kas samazina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas vai veicina oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti;
* projektā izmanto risinājumu vai paredz pasākumu, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām, mazinot to radītos zaudējumus.

Zaļā infrastruktūra tiek definēta kā stratēģiski plānots dabisku vai daļēji dabisku teritoriju tīkls, kas var sniegt daudzus un dažādus ekosistēmu pakalpojumus. Tā var ietvert arī zaļās zonas, zilās zonas (ja attiecas uz ūdens ekosistēmām) un citus fiziskus sauszemes elementus (arī piekrastes) un elementus jūras teritorijās. "Zaļā infrastruktūra" ir saistāma kā ar lauku teritorijām, tā arī ar pilsētām. Izmantojot "zaļo infrastruktūru" klimata pārmaiņu mazināšanā, tiek izmantotas dabai raksturīgās pielāgošanās spējas[[11]](#footnote-12). Piemēram, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ēkā, plānojot izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 645 48.3.2. apakšpunktu, var izmantot inovatīvus (tai skaitā zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošus) risinājumus:* zaļie jumti - tie funkcionē kā papildu biezs izolācijas slānis, kas samazina ēkas apkures un dzesēšanas prasības, vienlaikus mazina pilsētas siltuma salas efektu;
* zaļās sienas – augu sienas darbojas kā dabīga gaisa filtrācijas sistēma, radot tīrāku vidi, palīdz dzesēt gaisu siltākos vasaras mēnešos un siltinot ēku ziemas mēnešos, radot enerģijas ietaupījumu un samazinot gaisa kondicionēšanas izmaksas ēkā. Zaļās sienas darbojas kā papildu izolācija ar gaisa slāni starp augiem un sienu. Tā arī samazina trokšņa līmeni, atstarojot, refraktējot, kā arī absorbējot akustisko enerģiju;
* dabiski materiāli būves celtniecībā, piemēram, dabīgu aitu vilnu kā siltumizolācijas materiālu, kas aizsargā telpas no nevēlamām temperatūras svārstībām. Aitas vilnas siltumizolācija attīra telpās gaisu, regulē mitruma daudzumu, tai ir teicama skaņas izolācija, tā ir pilnīgi dabīga, bez kaitīgām papildvielām, ir draudzīga cilvēka veselībai ekspluatācijas laikā, kā arī ieklājot neprasa speciālus aizsarglīdzekļus;
* u.c. risinājumi.

Plānojot izmaksas satiksmes pārvadu, ielu vai ceļu infrastruktūrai, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 645 48.3.1. apakšpunktu, kā zaļās infrastruktūras risinājumu var izmantot, piemēram, zaļās salas, velosipēdu novietnes, zaļo koridoru pie intensīvas satiksmes tīkliem (eko viadukti, dzīvnieku tuneļi), lietusūdens savākšanas dīķi un kanālu (divpakāpju meliorācijas grāvji, mākslīgie mitrāji un mitrzemes, pretplūdu risinājumi pilsētvidē un jūras piekrastē, ūdens laukumu un kanālu notekūdenu sistēmas atslogošanai, notekas/bio-notekas izveidi, caurlaidīgu ietves izbūvi u.c. risinājumus. Savukārt kā enerģiju taupošus risinājums var izmantot videi draudzīgu apgaismojumu u.c. risinājumus.Plānojot labiekārtošanas izmaksas, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 645 48.4.2. apakšpunktu, kā zaļā infrastruktūras risinājumu var izmantot zaļos žogus, koku apstādījumus, dzīvžogus u.c. risinājumus. Savukārt kā enerģiju taupošus risinājums var izmantot videi draudzīgu apgaismojumu u.c. risinājumus.Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 353) 1.pielikumam "Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)" iekštelpu apgaismojumam, ielu apgaismojumam un satiksmes signāliem zaļā publiskā iepirkuma kritēriji ir piemērojami obligāti, savukārt 5.6.2. SAM ceturtās kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var projektā izmantot arī zaļās infrastruktūras risinājumu zaļā publiskā iepirkuma kritērijus projekta ietvaros izbūvējamā vai pārbūvējamā ceļa būvēšanā, būvdarbu iepirkumā un citās preču grupās atbilstoši MK noteikumu Nr. 353 2. pielikumā "Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un kritēriji, kurus var izmantot būvdarbu, citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā" norādītajiem kritērijiem un prasībām. Vienlaikus noteikumu projekts paredz, ka gadījumos, ja projektā izmanto risinājumu, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai projektā tiek paredzēti zaļās infrastruktūras risinājumi, finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītājiem - siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums vai izmantotie zaļās infrastruktūras risinājumi, - par kuriem atskaitās CFLA, iesniedzot noslēguma maksājuma pieprasījumu.7. Tā kā 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs var būt arī 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas atbalstāmo pašvaldību publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros atbalstāmajai nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai un kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, noteikumu projekts papildu paredz nosacījumu, ka projekta iesniedzējs, slēdzot rakstisku sadarbības līgumu par sadarbības partneri var piesaistīt publiski privāto kapitālsabiedrību, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai 5.6.2.SAM ceturtās atlases kārtas atbalstāmajai nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai un kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, un paredz iespēju sadarbības partnera īpašumā veikt ieguldījumus.8. Ņemot vērā, ka 5.6.2. SAM ceturtā atlases kārta indikatīvi tiks uzsākta 2021. gada 1. ceturksnī un ievērojot to, ka 5.6.2. SAM projektu īstenošanas nosacījumi un atbalstāmās darbības ir pietiekami sarežģītas, noteikumu projekts paredz labvēlīgāku nosacījumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamo projekta īstenošanas termiņu, paredzot, ka projektu 5.6.2. SAM visu kārtu ietvaros var īstenot līdz 2023. gada 31. decembrim. Šis nosacījums vienlīdz attieksies gan uz esošajiem 5.6.2. SAM pirmās, otrās un trešās atlases kārtas finansējuma saņēmējiem, kuri jau īsteno projektus, gan uz projektu iesniedzējiem, kuri vēl tikai īstenos projektus 5.6.2. SAM ceturtās kārtas ietvaros. Vienlaikus visiem 5.6.2. SAM finansējuma saņēmējiem un projektu iesniedzējiem ir jāņem vērā MK noteikumos Nr. 645 paredzētais nosacījums, ka projekta iznākuma rādītāju maksimālais sasniegšanas termiņš ir 2023. gada 31. decembris. Līdz ar to projektu īstenotāju rīcībā būs vēl trīs būvniecības sezonas.9. Ņemot vērā, ka spēkā esošie MK noteikumu Nr. 645 nosacījumi jau šobrīd paredz izņēmumu attiecībā uz 5.6.2. SAM pirmās atlases kārtas projektiem (projekta iesniedzējs ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība) un 5.6.2. SAM trešās atlases kārtas projektiem (projekti, kur projekta iesniedzējs ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība), nosakot ierobežojumu, ka pirmās un trešās atlases kārtas projektos sadarbības partneris nevar būt tāds privātais komersants (piemēram, zvejnieku un zemnieku saimniecības vai mazie (sīkie) un vidējie komersanti), kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecisko ražošanu, zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, vai zvejas un akvakultūras produktu apstrādi, līdzīgs ierobežojums ar noteikumu projektu tiek noteikts 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas projekta iesniedzējam – nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai (Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Jūrmalai, Liepājai, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai, Ventspilij) gan individuālā, gan sadarbības projekta ietvaros. Ņemot vērā iepriekš minēto, ar noteikumu projektu tiek noteikts, ka uz 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas projektiem, kur projekta iesniedzējs ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība, tās izveidota iestāde, brīvostas pārvalde, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībai un kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, nav attiecināmi Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (ES) Nr. 702/2014, *ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu*, Komisijas 2014. gada 16. decembra Regulas (ES) Nr. 1388/2014, *ar ko konkrētas atbalsta kategorijas uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, apstrādi un tirdzniecību, atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu*, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 717/2014 *par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē* (turpmāk – Komisijas regula Nr. Nr. 717/2014) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1408/2013 *par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē* (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013) nosacījumi.10. Noteikumu projekts nosaka, ka sabiedriskajiem pakalpojumiem (ūdenssaimniecība un siltumapgāde) un *de minimis* atbalstam valsts atbalsta piešķiršanas brīdis var būt ne tikai diena, kad tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdots atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, bet arī diena, kad tiek veikti grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu. Tā kā uz valsts atbalstu sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un *de minimis* atbalstu nav attiecināmi stimulējošās ietekmes nosacījumi, tad šādu valsts atbalstu var piešķirt arī projekta īstenošanas laikā, ja finansējuma ietaupījuma vai citu finansējuma izmaiņu gadījumā tiek papildinātas projekta darbības, paplašinot esošās aktivitātes vai paredzot jaunas aktivitātes (piemēram, jauns ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tīklu posms). Noteikumu projektā ietvertā norma, kas nosaka, ka valsts atbalsta piešķiršanas brīdis var būt arī diena, kad tiek veikti grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu, ir piemērojama vienādi visiem projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem, t.i. no dienas, kad tiek parakstīti attiecīgie grozījumi vienošanās par projekta īstenošanu. Šiem noteikumu grozījumiem nav un nebūs ietekmes uz projektu iesniegumu atlasi, taču šie noteikumu grozījumi novērsīs dažādu skaidrojumu iespējas par valsts atbalsta – atlīdzības maksājumiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un *de minimis* atbalsta – piešķiršanu projekta īstenošanas laikā.11. Noteikumu projektam nav ietekmes uz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – DP) 5. prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.6.2. SAM intervences kodiem, jo projektos tiks plānotas tikai tādas atbalstāmās darbības, kas atbilst DP ietvertajiem 5.6.2. SAM intervences kodiem, kā arī 5.6.2. SAM kopējais ERAF finansējums nav mainīts.12. Papildus noteikumu projektam ir pievienots MK sēdes protokollēmuma projekts, kas paredz atzīt par aktualitāti zaudējušu MK 2020. gada 26. maija protokollēmuma 7. punktu, kas nosaka VARAM ERAF finansējuma atlikumus, kas radušies 3.3.1. SAM[[12]](#footnote-13) un 5.6.2. SAM ietvaros pēc 2020. gada 31. jūlija, novirzīt augstas gatavības[[13]](#footnote-14) projektiem 3.3.1. SAM jaunas kārtas (ceturtās) atlases ietvaros un līdz 2020. gada 31. augustam iesniegt MK attiecīgu tiesību akta projektu par grozījumiem MK noteikumos par šī specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu. VARAM atbilstoši MK 2020. gada 26. maija protokollēmuma 7. punktam neizmantoto ERAF finansējumu virzīja izmantošanai 3.3.1. SAM jaunajai (ceturtajai) atlases kārtai, bet attiecīgo noteikumu projektu virzība tika apturēta, jo 2020. gada 6. oktobrī no Komisijas tika saņemts viedoklis, ka tā neatbalsta papildu finansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības publiskajai infrastruktūrai no programmas "Papildu finansējums COVID krīzes seku mazināšanai esošā perioda (2014.-2020.) ietvaros" (turpmāk – REACT-EU). Attiecīgi tika pieņemts lēmums nevirzīt ERAF finansējuma atlikumus papildu projektiem 3.3.1. SAM jaunas (ceturtās) atlases ietvaros, tai skaitā, nevirzīt grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", ar kuriem tika plānots palielināt 3.3.1. SAM iznākuma rādītājus proporcionāli pārdalītajam ERAF finansējuma apmēram no 5.6.2. SAM, ievērojot, ka tieši 5.6.2. SAM ietvaros ir radies ievērojami lielāks ERAF finansējuma atlikums (15,15 milj. *euro*) nekā 3.3.1. SAM ietvaros (4,**32** milj. *euro*).VARAM uzskata, ka ir būtiski turpināt atbalstīt pašvaldību projektu īstenošanu reģionos, lai mazinātu COVID-19 sekas. Vienlaikus būtiski izvērtēt visus iespējamos pašvaldību projektu finansēšanas avotus, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk investīciju projektus un sniegt ievērojamu ieguldījumu tautsaimniecības atveseļošanā COVID-19 krīzes izraisītajā situācijā. Ievērojot minēto, neizmantotais 5.6.2. SAM ERAF finansējuma atlikums tiek novirzīts 5.6.2. SAM jaunai (ceturtajai) atlases kārtai. Savukārt 3.3.1. SAM ERAF finansējuma atlikuma turpmākā virzība tiks skatīta kontekstā ar nākotnes lēmumiem par papildu finansējuma piešķiršanu no REACT-EU pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, degradēto teritoriju atjaunošanai vai citām pašvaldību investīciju jomām.Tā kā 5.6.2. SAM ceturto atlases kārtu ir plānots uzsākt 2021. gada 1. ceturksnī un ņemot vērā, ka ir nepieciešams laiks projektu ideju priekšatlases izsludināšanai, projektu ideju konceptu sagatavošanai, to iesniegšanai un vērtēšanai, 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtas izsludināšanai, projektu iesniegumu sagatavošanai, to iesniegšanai, vērtēšanai un precizēšanai, noteikumu projektam pievienotas MK sēdes protokollēmuma projekts paredz, ka uz 5.6.2. SAM ceturtās atlases kārtu nav attiecināms MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokollēmuma 11.2. apakšpunkts, kurš paredz, ka visām vienošanās par projektu īstenošanu ir jābūt noslēgtām līdz 2021. gada 1. jūnijam. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Nav. |
| 4. | Cita informācija | Nav.  |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | VARAM, 5.6.2. SAM projektu iesniedzēji, finansējuma saņēmēji, sadarbības partneri un CFLA. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Vērtējot noteikumu projekta īstenošanas ietekmi uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām, nav identificēts administratīvā sloga palielinājums ne potenciālajiem projektu iesniedzējiem, ne Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms.  |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regula 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](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV));Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra regula Nr. 1407/2013 *par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam* (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013);Komisijas regula Nr. 1408/2013;Komisijas regula Nr. 717/2014;Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), *ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006* (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1303/2013). |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav attiecināms. |
| 3. | Cita informācija | Komisijas regulas Nr. 651/2014, Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 un Komisijas regulas Nr. 717/2014 prasības ir jau pārņemtas ar MK noteikumiem Nr. 645 un tajos jau veiktajiem grozījumiem. Šajā noteikumu projektā tiek precizētas jau pārņemtās tiesību normas, nemainot to būtību. |
| 1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Komisijas regula Nr. [651/2014](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV);Komisijas regula Nr. 1407/2013;Komisijas regula Nr. 1408/2013;Komisijas regula Nr. 717/2014; Komisijas regula Nr. 1303/2013. |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 2.panta 18. punkta ievaddaļa | Noteikumu projekta 19.punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 48. un 56. pants | Noteikumu projekta 25. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 28. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 4. punkts | Noteikumu projekta 28. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Komisijas regulas Nr. 1303/2013 65. panta 2. punkts | Noteikumu projekta 13. punkts  | Vienība tiek ieviesta pilnībā | Netiek paredzētas stingrākas prasības |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institū­cijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Nav attiecināms. |
| Cita informācija | Nav. |
| **2. tabula****Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.****Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptau­tiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar | Noteikumu projekts šo jomu neskar. | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautis­kajām saistībām? | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | 5.6.2.  SAM projektu iesniedzēji un finansējuma saņēmēji ir pašvaldības, savukārt sabiedrību noteikumu projekts skar tikai pastarpināti, līdz ar to noteikumu projekts netika publicēts VARAM tīmekļvietnē. Vienlaikus jāņem vērā, ka noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā nepieciešamību nekavējoties palīdzēt pašvaldībām mazināt ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistīto negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un veicināt ekonomikas straujāku atgūšanos no COVID-19 izraisītās krīzes.  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti |  Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | VARAM, 5.6.2. SAM projektu iesniedzēji, finansējuma saņēmēji un CFLA.  |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Noteikumu projekta īstenošana tiks veikta esošo cilvēkresursu ietvaros. Saistībā ar noteikumu projekta izpildi nebūs nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai likvidēt, reorganizēt esošās. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs A. T. Plešs

L. Dorbe, 66016767

liene.dorbe@varam.gov.lv

1. Šis nosacījums nav attiecināms uz tiem projektu iesniegumiem, kas atbilst ar MK 2020. gada 26. maija sēdes protokola Nr. 36 34.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"" 5. punktā noteiktajam izņēmumam. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pirmo reizi ārkārtējā situācija Latvijā tika izsludināta 2020. gada 12. martā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ar sākotnējo termiņu līdz 2020. gada 14. aprīlim, kas vēlāk tika pagarināts līdz pat 2020. gada 9. jūnijam. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojums Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu". [↑](#footnote-ref-4)
4. Norādītais ERAF finansējums netiek uzskatīts par ERAF finansējumu, kurš atbilstoši MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30.§ "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)""2.1. apakšpunktam novirzāms virssaistību kompensēšanai, ņemot vērā, ka MK 2020. gada 26. maija sēdes protokola Nr. 36 34.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"" 7. punkts noteica, ka tas novirzāms jaunai atlases kārtai 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros. Tā kā kopš 2020. gada pavasara ir konceptuāli pārskatīts lēmums par 5.6.2. SAM ERAF finansējuma atlikumu izmantošanu, tas tiek novirzīts 5.6.2. SAM jaunajai (ceturtajai) atlases kārtai. [↑](#footnote-ref-5)
5. Šis nosacījums nav attiecināms uz tiem projektu iesniegumiem, kas atbilst ar MK 2020. gada 26. maija sēdes protokola Nr. 36 34.§ "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem COVID-19 seku mazināšanai un Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda pašvaldību investīciju pārskatīšanai"" 5. punktā noteiktajam izņēmumam. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pašvaldības, kuras atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 25. punktam pēc 2021. gada 1. jūlija sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas šādās jomās: civilā aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. [↑](#footnote-ref-7)
7. [https://www.kp.gov.lv/oldfiles/23/normativie\_akti%2Flesd\_101\_102\_pants.pdf](https://www.kp.gov.lv/oldfiles/23/normativie_akti/lesd_101_102_pants.pdf) [↑](#footnote-ref-8)
8. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640> [↑](#footnote-ref-9)
9. Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 1. pielikums "Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)" un 2. pielikums "Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un kritēriji, kurus var izmantot būvdarbu, citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā" [↑](#footnote-ref-10)
10. Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" 5. punktā minētos principus – videi draudzīgs iepirkums, kaitējuma novēršana, aprites cikla skatījums, ietekmju uz vidi salīdzinājums, informācija par vides aizsardzības pasākumiem [↑](#footnote-ref-11)
11. Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam, 9.lpp. Definīcija ņemta no Eiropas Zaļās infrastruktūras stratēģijas (COM (2013) 249 final. Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Zaļā infrastruktūra (ZI) — Eiropas dabas kapitāla pilnveide. Pieejams: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249>) [↑](#footnote-ref-12)
12. 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" [↑](#footnote-ref-13)
13. Visām projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām ir augsta gatavības pakāpe, ja ir veikta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā vai apliecinājuma kartē, vai paskaidrojuma rakstā, vai ir iesniegta būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte nav nepieciešama. [↑](#footnote-ref-14)