**Ministru kabineta rīkojuma projekta**

**„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas**

**„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” novērtējuma**

**ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” (turpmāk – Projekts) šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Projekts sagatavots, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25.pantu un Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumu Nr.421 „Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas” 43.punktu. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Covid-19 pandēmija un tās izraisītie epidemioloģiski ierobežojumi no 2020.gada marta ir būtiski ietekmējuši visu kultūras institūciju un jomu darbību, tai skaitā muzeju un Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību, jo tiešais darbs ar klientiem nenotiek un iestādes nevar gūt pašu ieņēmumus. Kultūras ministrija ir saņēmusi neskaitāmas vēstules ar situācijas raksturojumu, kā arī priekšlikumus nozares darbības stabilizēšanas plānam. Kultūras ministrijas padotībā esošās kultūras mantojuma iestādes ir iesniegušas pieteikumus par papildu finansējuma nepieciešamību 2021.gadā, bez kura nav iespējams nodrošināt to funkcionēšanu, un konkrēti, darbinieku atlīdzības izdevumi, muzeju uzturēšanas izmaksas (aktuālo rēķinu maksājumi par apkuri, komunālajiem pakalpojumiem, elektroenerģijas patēriņu, apsardzes pakalpojumiem un sakaru pakalpojumiem), kā arī izmaksas, kas saistītas ar tehniskās izpētes darbu, izstāšu zāles iekārtošanu, pastāvīgās muzeju ekspozīcijas un Nacionālo muzeju krājumu uzturēšanu, aprīkojuma, inventāra un pamatlīdzekļu iegādes izmaksas. Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji un Latvijas Nacionālā bibliotēka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra rīkojumu Nr.777 „Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””) (zaudējis spēku) un Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” kopš 2021.gada 1.janvāra ir slēgti apmeklētājiem, tādējādi zaudējot iespējas gūt ienākumus no publiskiem pakalpojumiem.  Valstī noteiktie sociālās distancēšanās pasākumi ir apturējuši vai samazinājuši kultūras institūciju un to pakalpojumu sniegšanas iespējas klātienē ne tikai ārkārtējās situācijas laikā no 2021.gada 1.janvāra, bet saskaņā ar epidemiologu noteiktajiem norādījumiem turpinās un var ilgt līdz 2021.gada beigām, tādējādi atstājot būtisku ietekmi uz kultūras nozares dzīvotspēju.  Kultūras ministrija kā ministrija, kuras funkcionālajā pārraudzībā ir Latvijas muzeju nozare kopumā, ir saņēmusi informāciju arī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautības iestādes Latvijas Nacionālā dabas muzeja un Veselības ministrijas pakļautības iestādes Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja par papildu finansējuma nepieciešamību 2021.gadā to pamatdarbības nodrošināšanai.  Lai nodrošinātu nepieciešamos finanšu resursus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un tās radīto seku pārvarēšanai, Kultūras ministrija ir izvērtējusi kultūras mantojuma iestāžu pieteikumus par papildu finansējuma nepieciešamību 2021.gadā to pamatdarbības nodrošināšanai. Muzeju pamatdarbības nodrošināšanā būtisku uzturēšanas izdevumu daļu veido pašu ieņēmumi no ieejas biļetēm, muzeja krājuma izmantošanas, kā arī muzeju telpu un teritorijas iznomāšanas dažādiem pasākumiem.  Kultūras ministrijas padotībā esošo kultūras mantojuma iestāžu kopējie pašu ieņēmumi, salīdzinot 2019.gadu (7 087 223 *euro*) un iestāžu plānotos pašu ieņēmumus 2021.gadā (1 586 558 *euro*), veido samazinājumu 78% apmērā jeb 5 500 665 *euro*. Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju kopējie pašu ieņēmumi 2019.gadā, kad vēl nebija jūtama Covid-19 pandēmijas ietekme, bija 4 827 078 *euro*, bet 2020.gadu muzeji jau noslēdza tikai ar 1 804 340 *euro* pašu ieņēmumiem, kas veido samazinājumu par 63% jeb 3 022 738 *euro*. Savukārt 2021.gada situācija ar Covid-19 ierobežošanu uzrāda, ka Kultūras ministrijas padotībā esošo muzeju pašu ieņēmumu situācija tikai pasliktinās un jau tagad plānots samazinājums 78% apmērā.  Valsts budžeta dotācijas un muzeju pašu ieņēmumu struktūra dažādos muzejos ir atšķirīga, valsts dotācijas apjoms svārstās no 96% līdz 35% no muzeju kopējiem budžeta ieņēmumiem. Piemēram, Rundāles pils muzejs, sagatavojot 2021.gada budžetu, plānoja ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 65,29% apmērā no kopējiem muzeja ieņēmumiem un muzeja atlīdzības izdevumus veidoja 49,72% no kopējiem izdevumiem. Savukārt Covid-19 krīzes ietekmē pašu ieņēmumi samazinājās par 90% no sākotnēji plānotiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un veido 15,83% no kopējiem muzeja ieņēmumiem un muzeja atlīdzības izdevumi veido 63,72% no samazinātajiem kopējiem izdevumiem. Jāuzsver, ka Rundāles pils muzejā veicamie darbi tiek plānoti prioritārā secībā, izvērtējot katra darba steidzamību un ņemot vērā pieejamos finanšu resursus, tāpēc arī, pārskatot pašu ieņēmumus 2021.gadam, tika izvērtētas izdevumu pozīcijas un nodrošināts samazinājums „Atlīdzībai” par 12,36%, kas veidojas no ārštata darbinieku pakāpeniskas pieņemšanas darbā Rundāles pils muzejā Parka nodaļā no 2021.gada 1.aprīļa un turpmāk samazinātā skaitā (normālos apstākļos parka teritorijas uzsākšana jāsāk martā) un uz īsāku līguma termiņu. Laikā, kad Rundāles pils muzejs ir slēgts, netiek pieņemti darbā ārštata darbinieki apmeklētāju apkalpošanas jomā. Šai laikā eksponātu uzraugi, apkopējas un darbinieki, kuri ir tieši saistīti ar apmeklētāju apkalpošanu, tiek nodarbināti Rundāles pils parka un teritorijas kopšanas darbos; ievērojami vairāk darbiniekiem tiek piešķirti slimības pabalsti (darba nespējas lapa B), maijā no 126 darbiniekiem – 14 darbiniekiem tika diagnosticēta Covid saslimšana, pie samazinātas apmeklētāju plūsmas tiks nodarbināti esošie štata darbinieki un iespēju robežās netiks pieņemti papildus ārštata darbinieki. Izdevumu pozīcijā „Preces nu pakalpojumi” plānots samazinājums par 31,25%, kas veidojas no izmaksu samazinājuma par komunāliem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija, atkritumu apsaimniekošana, papildus tualešu uzstādīšana pils teritorijā, u.c.), kā arī samazinās izdevumi Rundāle pils telpu uzturēšanai (ķīmiskie līdzekļi, tualetes papīrs, dvieļi u.c. saimnieciskie izdevumi), tāpat samazināti izdevumi kancelejas precēm, inventāram, prezentācijas izdevumiem, transporta ārpakalpojumiem (netiks iegādāti muzeja krājuma priekšmeti Eiropas Savienības izsoļu namos). Netiek slēgti jauni līgumi par restaurācijas pakalpojumu veikšanu (Baznīcu māksla, sarkofāgi). Izdevumu pozīcijā „Kapitālie izdevumi” plānojas samazinājums par 67,77%, jo uz pandēmijas laiku atlikta Rundāles pils muzeja mākslas priekšmetu iegāde Eiropas Savienības izsoļu namos, atlikta saimniecisko pamatlīdzekļu iegāde Rundāles pils kompleksa telpu uzturēšanai, teritorijas un parka kopšanai. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeja pašu ieņēmumus 64 447 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 3 713 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumu samazinājums 94% ir būtisks, bet salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 603 234 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 569 295 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais samazinājums par 6%. Covid-19 krīze smagi skārusi Rundāles pils muzeju, jo veiksmīga darbība ir atkarīga no muzeja pieejamības apmeklētājiem un, jo īpaši, ārvalstu tūrisma, kas procentuāli sastāda 89% no visiem Rundāles pils muzeja viesiem (pēc 2019.gada datiem, kad kopējais apmeklējumu skaits bija 275 449). Aizvadītajā gadā Rundāles pils muzeja statistikas dati uzrāda, ka Rundāles pils muzeja apmeklētāju kritums ir 62,2% un sasniedza vien 103 138 apmeklējumus.  Savukārt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 2021.gada sākumā plānotie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem veido 14,3% no kopējiem Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ieņēmumiem un 20,7% no kopējiem Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izdevumiem veido izdevumus par muzeja telpu nomu un 49,1% atlīdzības izdevumus. Covid-19 krīzes ietekmē Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pašu ieņēmumi samazinājušies par 87,78% no sākotnēji plānotiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un veido tikai 2% no kopējiem Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ieņēmumiem un atlīdzības izdevumi 49,1% no kopējiem izdevumiem. Latvijas Nacionālā mākslas muzejam atbalsts ir nepieciešams100% iepriekš plānoto izdevumu apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un tā struktūrvienību (Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, R.Sutas un A.Beļcovas muzejs, Muzeju krātuve) tekošo izdevumu segšanu (uzturēšana un pamatdarbība), tai skaitā apsardzes un komunālie maksājumi, nomas maksas. Dīkstāve nav mazinājusi uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja apsaimniekotajās ēkās, kas neatkarīgi no apmeklētāju plūsmas saglabājas iepriekšējā apmērā, ja salīdzina Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kopējos izdevumus 2020.gada pirmajos četros mēnešos 1 863 175 *euro* un 2021.gada pirmajos četros mēnešos 1 320 047 *euro*, tad kopējais izdevumu apmērs ir samazinājies par 29%. Neesošas apmeklētāju plūsmas apstākļos ir izdevies nedaudz samazināt ūdens un elektrības patēriņu, tomēr daudzās citās pakalpojumu grupās arī krīzes laikā cenas ir turpinājušas pieaugt. Vairumā gadījumu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tēriņu apjomu apmeklētāju plūsmas neesamība neietekmē vai ietekmē minimāli. Turklāt budžeta dotācija sedz tikai daļu no fiksētajiem un mainīgajiem izdevumiem. Pārējie izdevumi parasti tiek segti no pašu ieņēmumiem. Pašu ieņēmumi 2021.gadā nav gūti plānotajā apjomā valdības noteikto ierobežojumu dēļ sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Vienlaikus tiek prognozēts, ka 2021.gada otrajā pusgadā neatjaunosies pašu ieņēmumu gūšanas apjoms, jo nav plānota ne vietējā, ne ārvalstu tūrisma plūsmas atjaunošanās 2019.gada apmērā. Finansējums ir nepieciešams, lai Latvijas Nacionālā mākslas muzejam neveidotos parādsaistības pret pakalpojumu piegādātājiem. Lai ar nobīdēm, tomēr Latvijas Nacionālā mākslas muzejā ir turpinājusies izstāžu darbība un arī dīkstāves periodā ir sagatavotas izstādes, kas tiks piedāvātas apmeklētājiem pēc Latvijas Nacionālā mākslas muzeja atvēršanas. Ir turpinājies krājuma un restaurācijas darbs līdzšinējā intensitātē. Vienlaikus Latvijas Nacionālā mākslas muzejs ir nodrošinājis arī komunikāciju ar sabiedrību, veidojot jaunus un izmantojot esošos digitālos resursus.  Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim – Turaidas muzejrezervātam (turpmāk – muzejrezervāts) apstiprinātais 2021.gada budžets ir 1 686 045 *euro*, kas sastāv no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 686 045 *euro* un plānotajiem ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 1 000 000 *euro*. Sākotnēji plānotie izdevumi ir nepieciešam pilnā apmērā, lai nodrošinātu muzejrezervāta funkciju izpildi un maksas pakalpojumu sniegšanu. Muzejrezervāts lieto un apsaimnieko 38 ēkas-pieminekļus, kas atrodas Turaidas vēsturiskā centra teritorijā 56,92 ha platībā, kas ir valsts īpašums Finanšu ministrijas valdījumā un valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” pārvaldībā. Saskaņā ar valsts akciju sabiedrības „Valsts neklustamie īpašumi” noslēgtajam Nekustama īpašuma „Turaidas muzejrezervāts” apsaimniekošanas un lietošanas līgumam, muzejrezervāts par saviem budžeta līdzekļiem veic minētā valsts īpašuma apsaimniekošanu (ekspluatāciju, uzturēšanu, uzraudzību un ugunsdrošību) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepasliktinot tā stāvokli. Līdz ar to budžeta līdzekļi tiek izmantoti: muzejrezervāta teritorijas infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai pilnveidotu brīvdabas āra ekspozīcijas, radītu maksimāli drošu vidi apmeklētājiem brīvdabas ekspozīcijās un dabas takās, kā arī sekmētu vidi degradējošā objekta – kūts-staļļa ēku kompleksa atjaunošanu; auto stāvlaukumu atjaunošanu Turaidā muzejrezervāta apmeklētāju vajadzībām; pievedceļu izbūvi un laukuma seguma nomaiņu pie muzejrezervāta ieejas saistībā ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” uzsāktajiem valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda (autoceļa posma Sigulda-Turaida) – Ķegums posma km 8.3 – 12.5 pārbūves būvdarbiem. Minēto būvdarbu ietekmē muzejrezervātam no saviem resursiem ir jāveic Turaidas pilskalna nogāžu un pils apvedtakas papildus stiprināšanas darbus, lai neatkārtotos Turaidas pilskalna nogāzes nogruvumi, šobrīd ir avārijas stāvoklī Turaidas pils pagalma aka un muzejrezervātam ir jāveic tās izpēte un restaurācija, kas. Turaidas pils aka ir nozīmīga ūdens līmeņa pazemināšanai un avārijas situācijas novēršanai Turaidas pilskalnā;, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasību izpildi visā muzejrezervāta teritorijā un Turaidas pilī, kas ir bez ūdens apgādes muzejrezervātam ir jāveic ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēmas izveidei. Tāpat finansējums nepieciešams jaunu muzeja pakalpojumu izveidei: Turaidas muzejrezervāta mobilā gida aplikācijas ar iekļautiem papildinātās realitātes elementiem izstrādei un ieviešanai, izglītojošo programmu tiešsaistes nodarbību izstrādei, kā arī; muzejrezervāta āra informācijas sistēmas dizaina un norāžu zīmju atjaunošanai. Budžeta līdzekļi ir nepieciešami arī uzsākto darbu pabeigšanai: vēsturisko dīķu kaskādes un meniķu atjaunošanai un teritorijas labiekārtojumam, Turaidas pils D korpusa āra terases restaurācijai, Lībiešu takas un Māras takas labiekārtošanas darbu apmaksai. Tāpat 2020.gadā ar Kultūras ministrijas atļauju ir uzsākta Turaidas muižas kūts-staļļa-laidara ēku kompleksa un pieguļošās teritorijas būvprojekta izstrāde. Muzejrezervāts nespēs nodrošināt pašu ieņēmumus 1 000 000 *euro* apjomā, jo ja salīdzina muzejrezervāta faktiskos pašu ieņēmumus 2020.gada pirmajos četros mēnešos 36 694 *euro* un 2021.gada pirmajos četros mēnešos 10 694 *euro*, tad pašu ieņēmumu apmērs ir samazinājies par 71%, kas jau rada samazinājumu apstiprinātajam budžetam un muzejrezervātam 2021.gadā nav finansējums pietiekošā apjomā personāla atlīdzībai, kas no kopējiem izdevumiem ir 1 003 568 *euro*, jo salīdzinot muzejrezervāta faktiskos kopējos izdevumus 2020.gada pirmajos četros mēnešos 336 981 *euro* un 2021.gada pirmajos četros mēnešos 338 763 *euro*, tad kopējais izdevumu apmērs ir palielinājies par 1%. Ņemot vērā, ka ārvalstu tūristu plūsmas nav plānotas, kas veido lielākos muzejrezervāta ieņēmumus, tad muzejrezervātam ir jāstrādā pie esošās teritorijas sakārtošanas, lai vismaz nodrošinātu pieejamību vietējām tūristu grupām.  Memoriālo muzeju apvienība uzsver, ka izdevumu samazināšanu nav iespējams veikt, jo pašu ieņēmumi veido tikai 4% no kopējiem izdevumiem un tas ir resurss, kas nodrošina izmaksas, kas saistītas ar muzeju ēku un telpu uzturēšanu: komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi, tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu, tāpat iestādes darbības nodrošināšanu, tai skaitā saimniecības un higiēnas preču un pakalpojumu iegādi (tostarp prasības paaugstina pasākumi vīrusa izplatības ierobežošanai), autortiesību maksājumiem, pētniecības rezultātu publiskošanu interneta platformās (ja muzeji slēgti vai ierobežota to pieejamība), neatliekamu avārijas remontdarbu veikšanu, tai skaitā ugunsdrošības pasākumu īstenošanu, datortehnikas parka atjaunināšanu. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeju pašu ieņēmumus 5 789 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 3 732 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumu samazinājums 36% ir būtisks, bet salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 335 839 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 325 728 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais samazinājums par 3%.  Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, pārskatot plānotos pašu ieņēmumus, precizējis arī izdevumus 2021.gadam, un kopējie pamatbudžeta izdevumi tiek plānoti par 14 425 *euro* vai 1% mazāki, nekā sākotnēji, jo negūto ieņēmumu dēļ samazināsies arī PVN maksājumi budžetā. Savukārt citi izdevumi nav samazināti, jo pašu ieņēmumi veido 26% no kopējiem izdevumiem Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja pamatdarbības nodrošināšanai, ir jāmaksā komunālie maksājumi un jāveic teritorijas uzkopšana. Bez tam Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzeja inženiertehniskās komunikācijas ir nolietojušās un avārijas situācijā, steidzami nepieciešami iekšējo un ārējo elektrotīklu uzlabojumi, nepieciešams finansējums darba drošības un ugunsdrošības situācijas sakārtošanai. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeja pašu ieņēmumus 41 796 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 35 348 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumi samazinājušies par 15%, bet salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 455 836 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 431 022 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais izdevumu samazinājums 5%.  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs pašu ieņēmumi 71 657 *euro* apmērā bija plānojis Latvijas Nacionālais vēstures muzeja uzturēšanas izdevumu segšanai. Saistībā ar ierobežojumiem valstī ieņēmumu plānu nav iespējams izpildīt pilnā apmērā, līdz ar to paredzamā ieņēmumu neizpilde veido 58 588 *euro*. Plānoto ieņēmumu neizpildes daļa 58 588 *euro* apmērā nepieciešama, lai segtu Latvijas Nacionālais vēstures muzeja uzturēšanas izdevumus un nodrošinātu Latvijas Nacionālais vēstures muzeja darbu. Izdevumus nav iespējams samazināt, jo pašu ieņēmumi veido tikai 4% no kopējiem izdevumiem, un tie lielākoties veidojas no nomas maksājumiem, komunālajiem maksājumiem un Latvijas Nacionālais vēstures muzeja primārās nepieciešamības uzturēšanas izdevumiem, kuri salīdzinājumā ar 2020.gadu nav samazinājušies par Latvijas Nacionālais vēstures muzeja trīs ēku uzturēšanu un muzeja pamatdarbības nodrošināšanu. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeja pašu ieņēmumus 9 137 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 3 000 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumu samazinājums 67% ir būtisks, bet salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 606 538 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 600 064 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais samazinājums par 1%.  Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs informē, ka 2021.gada pamatdarbības izdevumu pārskata plānā, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi, izmaksu samazinājums 19 378 *euro* vai 1% ir izveidojies pēc faktiskajiem izdevumiem. Izdevumu ietaupījums ir izveidojies uz elektroenerģijas, ūdens, samazinātu kancelejas preču iegādi Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja darbiniekiem, kas strādā klātienē, izvērtēts nepieciešamais apjoms kārtridžu, biroja papīru, dezinfekcijas līdzekļus un citas kancelejas preču iegādei. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeja pašu ieņēmumus 47 810 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 19 378 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumu samazinājums 59% ir būtisks, tāpēc salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 529 585 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 526 105 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais samazinājums par 1%.  Līdzīga situācija vērojama arī citos muzejos.  Ja 2019.gada pirmajos divos ceturkšņos Kultūras ministrijas padotībā esošajos muzejos tika reģistrēti 639 139 apmeklējumi, tad 2020.gada pirmajos divos ceturkšņos – 199 020 apmeklējumi jeb tikai 31% no 2019.gada apmeklējumiem. 2021.gada pirmajos četros mēnešos visi muzeji apmeklētājiem bija slēgti, izņemot Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja un Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta brīvdabas ekspozīcijas, kā arī Rundāles pils muzeja dārzu un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja īstenoto kultūras norišu izmēģinājumprojektu (pilotprojektu) – izstādes „Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” ierobežota apmeklētāju skaita apmeklējumu no 2021.gada 21.aprīļa līdz 4.maijam, kas kopumā veido ap 24 000 apmeklējumu jeb 4% no 2019.gada apmeklējumu skaita pirmajos divos ceturkšņos. Savukārt ārvalstu tūristu grupu apmeklējumu skaits, kas veido nozīmīgu muzeju apmeklētāju segmentu un 2019.gadā bija 256 812 jeb 16% no muzeju apmeklējumu kopskaita, 2020.gadā bija vien 13 013 – samazinājums gandrīz 20 reizes, salīdzinot ar 2019.gadu. 2021.gadā muzeji ir slēgti arī ārvalstu tūristu grupu apmeklējumiem.  Līdz ar ceļošanas ierobežojumiem un tūrisma nozares panīkumu, nav paredzams, ka organizēto tūristu plūsma varētu atjaunoties 2021.gadā. Tāpat arī skolēnu grupas veido būtisku kopējo apmeklējumu skaitu muzejos. 2020.gadā skolēnu grupu samazinājums muzejos ir vairāk kā trīs reizes, muzeju aktivitāšu dalībnieku un apmeklētāju skaits samazinājums – četras reizes. Pēc izglītības iestāžu darbības pārtraukšanas klātienē, sarežģīti prognozēt, vai un kādā apjomā un intensitātē muzeju apmeklējumi grupās (klasēs) varēs notikt 2021.gada rudenī.  Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji ir pārskatījuši visus savus izdevumus – daži muzeji uz laiku, kamēr nebija pieejami apmeklētājiem, samazināja darbinieku darba dienas un darbinieku skaitu, ko muzeji piesaista uz sezonas laiku, lai uzturētu teritoriju, atlika inventāra, krājumu iegādi, dažādus remontdarbus, tai skaitā kosmētiskos remontus. Salīdzinot muzeju izdevumus ar 2021.gada sākumu, tie ir samazināti par 6,6% jeb no 17 912 252  *euro* uz 16 716 978 *euro*. Komunālie izdevumi kopumā 2021.gadā plānoti tādā pašā apmērā kā 2020.gadā, un citus izdevumu muzeji nevarēja samazināt, jo muzeju un to krājumu uzturēšana un saglabāšana katrā muzejā atšķiras, ņemot vērā teritorijas, telpu un krājumu specifiku. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu faktiskos muzeju pašu ieņēmumus 376 555 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktisko pašu ieņēmumu izpildi 98 245 *euro*, jāsecina, ka ieņēmumu samazinājums 74% ir būtisks, tāpēc salīdzinot minētā periodā faktiskos izdevumus: 4 731 189 *euro* (2020.gada pirmie četri mēneši) un 4 111 024 *euro* (2021.gada pirmie četri mēneši) kopējais samazinājums par 13%.  Valsts muzeji turpmāk nevarēs pieteikties atbalstam Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammās, kas būs pieejamas muzejiem Covid-19 ietekmes mazināšanai.  Pēc faktiskiem datiem secināms, lai nodrošinātu muzeju pamatdarbības izmaksas, nepieciešams papildu finansējums izdevumu segšanai, kurus bija plānots segt no pašu ieņēmumiem. Ņemot vērā minēto, Kultūras ministrijas padotībā esošajiem muzejiem kopā, lai segtu uzturēšanas izdevumus, papildus ir nepieciešams valsts atbalsts 2 928 545 *euro* apmērā.  Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbs ar klātienes apmeklētājiem, sākoties ārkārtējai situācijai, tika pilnībā pārtraukts, līdz ar to Latvijas Nacionālajai bibliotēkai strauji samazinājās ieņēmumi no sniegtajiem bibliotekārajiem pakalpojumiem, ekskursijām, stāvvietas izmantošanas un telpu nomas. 2021.gadā nav klātienē apkalpoti lasītāji, un telpās nav notikuši pasākumi, kā arī 2021.gada janvārī izbeigts līgums ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, kura telpu nomas ieņēmumi gadā bija 131 200 *euro*, papildus komunālie maksājumi 87 000 *euro* apmērā, sakarā ar to 2021.gada precizētais pašu ieņēmumu iztrūkums aprēķināts 529 711 *euro* apmērā, ņemot vērā, ka jau no 2021.gada sākuma ir slēgta Latvijas Nacionālā bibliotēka un tās ēkā esošais restorāns. Pašu ieņēmumu izpilde 2021.gada pirmajos četros mēnešos bija tikai 6% no sākotnējā pašu ieņēmumu gada plāna, kā jau ikgadēji vasaras periodā lasītāju plūsma samazinās sakarā ar mācību sezonas noslēgumu. Latvijas Nacionālā bibliotēka 2021.gada sākumā plānoja, ka gada budžetu, bez investīcijām, veidos 6% ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un 94% valsts budžeta dotācija, savukārt, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežojošos pasākumus, Latvijas Nacionālā bibliotēka norāda, ka, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pašu ieņēmumi strauji samazināsies un 2021.gadā Latvijas Nacionālās bibliotēkas gada pašu ieņēmumi būs vairs tikai 1% no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un 99% valsts budžeta dotācija. Salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu Latvijas Nacionālās bibliotēkas faktiskos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 188 499 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu faktiskajiem pašu ieņēmumiem 44 485 *euro*, tie samazinājušies par 76%, un salīdzinot 2020.gada pirmo četru mēnešu izdevumus 2 294 882 *euro* ar 2021.gada pirmo četru mēnešu 2 091 401 *euro* pamatdarbības izdevumiem, tad var secināt, ka faktiskie izdevumi mazinājušies par 9%, 2021.gada plānotos izdevumus Latvijas Nacionālā bibliotēka nespēs samazināt, jo sākotnēji 2021.gadā plānotie maksas pakalpojumu ieņēmumi 637 133 *euro* apmērā tiek novirzīti iestādes uzturēšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas uzturēšanai Mūkusalas ielā 3 un 5, Silakroga krātuves uzturēšanai, gan datu bāzu abonēšanai, grāmatu iegādei, inventāra un pamatlīdzekļu atjaunošanai un nomaiņai, IT infrastruktūras uzturēšanai, kā arī Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir jānodrošina noteikta mikroklimata uzturēšana ēkā grāmatu saglabāšanai. Ar katru gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas iespējas piedāvāt kvalitatīvu, aktuālu informāciju ir mazinājušās, jo: e-resursu izmaksas (datu bāzu abonēšana) vidēji pieaug par 3 – 5 % gadā; tas nozīmē, ka katru gadu var nākties pārtraukt abonēšanu 1 – 2 datubāzēm vai pāriet uz mazākām kolekcijām; Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pieejamais finansējums krājumam kopš 2016.gada ir samazinājies par 15 – 18%. Lai saglabātu e-resursu esošo piedāvājumu un Latvijas Nacionālās bibliotēkas e-resursu piedāvājums nesamazinātos, ir nepieciešams papildus finansējums 50 342 *euro* – vismaz 5% apmērā no 2020.gada izmaksām par abonētajām datu bāzēm, kas vismaz daļēji kompensētu abonēšanas izmaksu pieaugumu. Grāmatu cenu pieaugums ir ietekmējis iespēju iegādāties jaunus izdevumus, tai skaitā e-grāmatas. Vidēji pēdējos trīs gados ir iegādāts par 300 – 400 jaunu izdevumu mazāk, tādēļ nepieciešams papildus finansējums 55 000 *euro* aktuālās nozaru literatūras iegādei, tai skaitā e-grāmatu, prioritāri saskarnozarēs, kas saistītas ar digitālo transformāciju un digitalizāciju dažādās jomās, digitālo pētniecību, medijpratību, digitālajām humanitārajām zinātnēm, digitālo kultūras mantojumu. Sakarā ar to, ka ir novecojušas tīkla iekārtas, kam vairs nav ražotāja atbalsts un tās nav iespējams pilnvērtīgi uzturēt un lietot finansējums nepieciešams informāciju tehnoloģiju darbības nodrošināšanai, tai skaitā Interneta pieslēguma un IP adreses nodrošināšanai 30 829 *euro*. Ņemot vērā minēto, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, lai segtu 2021.gada izdevumus, papildus ir nepieciešams valsts atbalsts 529 711 *euro* apmērā.  Ņemot vērā minēto, lai Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji un Latvijas Nacionālā bibliotēku varētu nodrošināt savu darbību 2021.gādā, ir nepieciešams papildu finansējums 3 458 256 *euro* apmērā kā Covid-19 ietekmes atbalsts kultūras mantojuma iestādēm, tai skaitā:   * 1. 529 711 *euro*, lai stabilizētu finanšu situāciju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā,   2. 2 928 545 *euro*, lai stabilizētu finanšu situācijuKultūras ministrijas padotībā esošajos muzejos, un konkrēti:  1. 40 000 *euro* Memoriālo muzeju apvienībai; 2. 58 588 *euro* Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam; 3. 166 058 *euro* Rīgas vēstures un kuģniecības muzejam; 4. 253 271 *euro* Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam; 5. 631 998 *euro* Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam; 6. 828 630 *euro* muzejrezervātam; 7. 950 000 *euro* Rundāles pils muzejam.   Informācija par citu ministriju un kapitālsabiedrību pakļautības muzejiem:   1. Latvijas Nacionālais dabas muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 247 701 *euro* (pašu ieņēmumi 187 735 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 059 966 *euro*) un izdevumi 1 247 701 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 143 289 *euro* (pašu ieņēmumi 83 323 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 059 966 *euro*) un izdevumi 1 225 289 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 82 000 *euro* (precizētie izdevumi 1 225 289 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 143 289 *euro*); 2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam plānoto ieņēmumu neizpildes daļa 50 000 *euro* apmērā nepieciešama, lai segtu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja uzturēšanas izdevumus un nodrošinātu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbu. Izdevumus nav iespējams samazināt, jo ar pašu ieņēmumiem plānots nodrošināt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja primārās nepieciešamības uzturēšanas izdevumus, tai skaitā atlīdzības izdevumus 10 000 *euro* apmērā, 1 000 *euro* izdevumus par sakaru pakalpojumiem, 14 300 *euro* apmērā izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (konkrēti: siltumenerģija, ūdens, elektroenerģija un atkritumu izvešana), 9 600 *euro* apmērā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ēkas remontdarbus un uzturēšanas, apsaimniekošanas izdevumus un 11 100 *euro* nomas maksājumus, un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 4 000 *euro*apmērā, kuri salīdzinājumā ar 2020.gadu nav samazinājušies. 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 994 947 *euro* (pašu ieņēmumi 80 821 *euro* + valsts budžeta dotācija 914 126 *euro*) un izdevumi 994 947 *euro.* 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 944 947 *euro* (pašu ieņēmumi 30 821 *euro* + valsts budžeta dotācija 914 126 *euro*) un izdevumi 994 947 *euro*. Papildus nepieciešams atbalsts 50 000 *euro* (precizētie izdevumi 994 947 *euro* – precizētie ieņēmumi 944 947 *euro*).   Ņemot vērā minēto, lai citu ministriju pakļautībā esošie valsts muzeji varētu nodrošināt savu darbību, 2021.gadā ir nepieciešams papildu finansējums 132 000 *euro* apmērā kāCovid-19 ietekmes atbalsts kultūras mantojuma iestādēm, tai skaitā:   1. 82 000 *euro* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kuras pakļautībā ir Latvijas Nacionālais dabas muzejs; 2. 50 000 *euro* Veselības ministrijai, kuras pakļautībā ir Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.   2016.gada 19.jūlijā tika pieņemts Eiropas Komisijas paziņojums par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu(2016/c 262/01), tostarp skaidrojot valsts atbalsta nosacījumu piemērošanu atsevišķu nozaru ietvaros, piemēram, kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, dabas aizsardzībai. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka atsevišķas ar kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un dabas aizsardzību saistītas darbības var būt organizētas nekomerciāli un tādējādi tās ir tādas, kurām nav saimnieciska rakstura, līdz ar to publiskais finansējums, kas tām piešķirts, var nebūt valsts atbalsts. Arī tad, ja no kultūras iestādes apmeklētājiem vai sabiedrībai pieejama kultūras vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas pasākuma dalībniekiem tiek prasīta samaksa, kas sedz tikai daļu no faktiskajām izmaksām, šim pasākumam tik un tā nav saimnieciska rakstura, jo šādu samaksu nevar uzskatīt par reālu atlīdzību par sniegto pakalpojumu. Eiropas Komisijas skaidrojumā „*daļa no faktiskajām izmaksām*” ir ne vairāk kā 50% no kopējiem kultūras iestādes izdevumiem (biļešu ieņēmumi, maksas pakalpojumu u.c. pašu ieņēmumi).  Kultūras ministrija ir veikusi plānoto atbalsta saņēmēju analīzi un secinājusi, ka potenciālo valsts atbalsta saņēmēju saimnieciskās darbības ieņēmumi 2021.gadā nepārsniegs 50% no kopējiem attiecīgās institūcijas izdevumiem, līdz ar to Projekta 1.punktā noteiktais valsts atbalsts šīm institūcijām nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts, un komercdarbības atbalstu regulējošās tiesību normas nav jāpiemēro.  Kultūras ministrija ir izvērtējusi un secina, ka Kultūrelpas finansējums nekādi nav saistīts ar tiešo pamatdarbību un tās nedublē pamatdarbības finansējumu, bet ir tikai projektu finansējums. Pieprasītais finansējums tiks izlietots pamatdarbībai – algām, komunālajiem, ēkas uzturēšanai utt. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Kultūras ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji. |
| 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 | Kultūras ministrijas padotībā esošie muzeji, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esošais Latvijas Nacionālais dabas muzejs, Veselības ministrijas pakļautībā esošais Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs. |
| 2. | Projekts šo jomu neskar. | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | | | |
| Rādītāji | 2021.gads | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | | | |
| 2022. | | 2023. | | 2024. |
| 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 2022. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 3 590 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 3 590 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | -3 590 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | -3 590 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | +3 590 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Lai stabilizētu finanšu situāciju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kultūras ministrijas padotībā esošajos muzejos, nepieciešams finansējums 3 458 256 *euro* apmērā:   1. Memoriālo muzeju apvienība: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 050 485 *euro* (pašu ieņēmumi 45 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 005 485 *euro*) un izdevumi 1 050 485 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 010 485 *euro* (pašu ieņēmumi 5 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 005 485 *euro*) un izdevumi 1 050 485 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 40 000 *euro* (precizētie izdevumi 1 050 485 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 010 485 *euro*), precēm un pakalpojumiem 38 000 euro, lai nodrošinātu izmaksas, kas saistītas ar muzeju ēku un telpu uzturēšanu, par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi, tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu, iestādes darbības nodrošināšanu, tai skaitā saimniecības un higiēnas preču un pakalpojumu iegādi (tostarp pasākumi koronavīrusa izplatības ierobežošanai), neatliekamu avārijas remontdarbu veikšanu, tai skaitā ugunsdrošības pasākumu īstenošanu, par autortiesību maksājumiem pētniecības rezultātu publiskošanai interneta platformās; kapitālajiem izdevumiem 2 000 euro datortehnikas parka atjaunināšanai; 2. Rundāles pils muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns – ieņēmumi kopā 3 599 210 *euro* (pašu ieņēmumi 2 350 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 249 210 *euro*) un izdevumi 3 599 210 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 484 210 *euro* (pašu ieņēmumi 235 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 249 210 *euro*) un izdevumi 2 434 210 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 950 000 *euro* (precizētie izdevumi 2 434 210 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 484 210 *euro*), lai nodrošinātu izmaksas, kas saistītas ar muzeja pamatdarbības uzturēšanu: atlīdzībai 319 186 *euro* par darbinieku algām un autoratlīdzību (pētniecības jomā); precēm un pakalpojumiem 409 622 *euro* par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi, iestādes darbības nodrošināšanu, muzeja telpu tehnisko sistēmu ekspluatācijas uzlabošanu un uzturēšanu, franču dārza kopšanu; kapitālajiem izdevumiem 221 192 *euro* neatliekamu pasākumu īstenošanai (Staļļu kompleksa iekšējo telpās, Rundāles pils bēniņu posma siltināšana, ūdensvada posma (280 m) projektēšana un rekonstrukcija); 3. muzejrezervāts: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 686 045 *euro* (pašu ieņēmumi 1 000 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 686 045 *euro*) un izdevumi 1 686 045 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 857 415 *euro* (pašu ieņēmumi 171 370 *euro* + valsts budžeta dotācija 686 045 *euro*) un izdevumi 1 686 045 *euro.* Papildus nepieciešamais atbalsts 828 630 *euro* (precizētie izdevumi 1 686 045 *euro* – precizētie ieņēmumi 857 415 *euro*), lai nodrošinātu izmaksas, kas saistītas ar muzejrezervāta ēku un telpu uzturēšanu: atlīdzībai 444 768 *euro* darbinieku atlīdzības nodrošināšanai, precēm un pakalpojumiem 190 144 *euro* par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi, tehniskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu, iestādes darbības nodrošināšanu (38 muzejrezervāta ēku-pieminekļu uzturēšana atbilstoši apsaimniekošanas un lietošanas līguma nosacījumiem, vēsturiskā centra 56,92 ha platībā uzturēšana, ēku nomu ekspozīcijas vajadzībām, ekspozīciju digitālo risinājumu uzturēšana, neatliekamu avārijas remontdarbu veikšanu (Turaidas pils pagalma akas izpētei un restaurācijai, kas šobrīd ir avārijas stāvoklī, kur Turaidas pils aka ir nozīmīga ūdens līmeņa pazemināšanai un avārijas situācijas novēršanai Turaidas pilskalnā, Turaidas pilskalna nogāžu un Turaidas pils apvedtakas papildus stiprināšanas darbus), kapitālajiem izdevumiem 193 718 *euro* par vidi degradējošā objekta – kūts-staļļa ēku kompleksa sakārtošanai, pievedceļu izbūvei un laukuma seguma nomaiņai pie muzejrezervāta ieejas (neatliekami darbi, jo saistīti ar esošo reģionālo ceļu pārbūvi) saistībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” uzsāktajiem valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda (autoceļa posma Sigulda-Turaida) – Ķegums posma km 8,3 – 12,5 pārbūves būvdarbiem; 4. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 550 403 *euro* (pašu ieņēmumi 409 645 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 140 758 *euro)* un izdevumi 1 550 403 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 278 707 *euro* (pašu ieņēmumi 137 949 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 140 758 *euro*) un izdevumi 1 531 978 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 253 271 *euro* (precizētie izdevumi 1 531 978 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 278 707 *euro*), lai nodrošinātu izmaksas, kas saistītas ar muzeju ēku un telpu uzturēšanu: atlīdzībai 127 000 *euro*, vasaras sezonā nodarbināto atlīdzībai (eksponātu uzraugu algām un sociālajām iemaksām), precēm un pakalpojumiem 126 271 *euro*,tai skaitā par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi, tehniskās, fiziskās apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu, iestādes darbības nodrošināšanu, transportlīdzekļu uzturēšana, degvielas un citu saimniecisko materiālu iegāde, neatliekamu sīku avārijas remontdarbu veikšanu; 5. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 774 878 *euro* (pašu ieņēmumi 230 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 544 878 *euro*) un izdevumi 1 774 878 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 589 442 *eur*o (pašu ieņēmumi 44 564 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 544 878 *euro*) un izdevumi 1 755 500 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 166 058 *euro* (precizētie izdevumi 1 755 500 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 589 442 *euro*), lai nodrošinātu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pamatdarbībai nepieciešamās izmaksas: precēs un pakalpojumos 161 058 *euro* apmērā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja ēkas uzturēšanai un kapitālajos izdevumos 5 000 *euro* neatliekamo pamatlīdzekļu iegādei. 6. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 5 032 550 *euro* (pašu ieņēmumi 720 000 *euro* + valsts budžeta dotācija 4 312 550 *euro*) un izdevumi 5 032 550 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 4 400 552 *euro* (pašu ieņēmumi 88 002 *euro* + valsts budžeta dotācija 4 312 550 *euro*) un izdevumi 5 032 550 *euro.* Papildus nepieciešamais atbalsts 631 998 *euro* (precizētie izdevumi 5 032 550  *euro* – precizētie ieņēmumi 4 400 552 *euro*), lai nodrošinātu muzeja un tā struktūrvienību (Latvijas Nacionālais mākslas muzeja galvenā ēka, Mākslas muzejs RĪGAS BIRŽA, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, R.Sutas un A.Beļcovas muzejs, Muzeju krātuve) tekošo izdevumu segšanu (uzturēšana un pamatdarbība), kā arī apsardzes un komunālie maksājumi, nomas maksas nepieciešams precēs un pakalpojumos 631 998 *euro* apmērā; 7. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 2 065 544 *euro* (pašu ieņēmumi 74 360 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 991 184 *euro*) un izdevumi 2 065 544 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 2 006 956 *euro* (pašu ieņēmumi 15 772 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 991 184 *euro*) un izdevumi 2 065 544 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 58 588 *euro* (precizētie izdevumi 2 065 544 *euro* – precizētie ieņēmumi 2 006 956 *euro*), lai nodrošinātu Latvijas Nacionālais vēstures muzeja trīs ēku uzturēšanas izdevumus un telpu nomas maksājumus, precēm un pakalpojumiem 58 588 *euro* apmērā; 8. Latvijas Nacionālā bibliotēka: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 9 876 378 *euro* (pašu ieņēmumi 637 133 *euro* + valsts budžeta dotācija 9 239 245 *euro*) un izdevumi 9 876 378 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 9 346 667 *euro* (pašu ieņēmumi 107 422 *euro* + valsts budžeta dotācija 9 239 245 *euro*) un izdevumi 9 876 378 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 529 711 *euro* (precizētie izdevumi 9 876 378 *euro* – precizētie ieņēmumi 9 346 667 *euro*), lai nodrošinātu iestādes uzturēšanas izdevumus, datu bāzu abonēšanu, inventāra un pamatlīdzekļu atjaunošanu un nomaiņu, IT infrastruktūras uzturēšanu; precēm un pakalpojumiem 307 711 *euro* apmērā; neatliekamos uzturēšanas kapitālos izdevumus 222 000 *euro*;   Lai citu ministriju pakļautībā esošie valsts muzeji varētu nodrošināt savu darbību, 2021.gadā kā Covid-19 ietekmes atbalsts kultūras mantojuma iestādēm ir nepieciešams papildu finansējums 132  000 *euro* apmērā:   1. Latvijas Nacionālais dabas muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 1 247 701 *euro* (pašu ieņēmumi187 735 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 059 966 *euro*) un izdevumi 1 247 701 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 1 143 289 *euro* (pašu ieņēmumi 83 323 *euro* + valsts budžeta dotācija 1 059 966 *euro*) un izdevumi 1 225 289 *euro*. Papildus nepieciešamais atbalsts 82 000 *euro* (precizētie izdevumi 1 225 289 *euro* – precizētie ieņēmumi 1 143 289 *euro*), lai nodrošinātu muzeja uzturēšanas izdevumus: precēs un pakalpojumos 57 000 *euro* par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmā iegādi un iestādes pamatdarbības nodrošināšanai; kapitālos izdevumus 25 000 *euro*, muzeja skapju un krājumu iegādei; 2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs: 2021.gada sākumā finanšu plāns: ieņēmumi kopā 994 947 *euro* (pašu ieņēmumi 80 821 *euro* + valsts budžeta dotācija 914 126 *euro*) un izdevumi 994 947 *euro*. 2021.gada plāns, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ietekmi – ieņēmumi kopā 944 947 *euro* (pašu ieņēmumi 30 821 *euro* + valsts budžeta dotācija 914 126 *euro*) un izdevumi 994 947 *euro*. Papildus nepieciešams atbalsts 50 000 *euro* (precizētie izdevumi 994 947 *euro* – precizētie ieņēmumi 944 947 *euro*), lai nodrošinātu atlīdzības izdevumus 10 000 *euro* apmērā, 1 000 *euro* izdevumus par sakaru pakalpojumiem, 14 300 *euro* apmērā izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem (konkrēti: siltumenerģija, ūdens, elektroenerģija un atkritumu izvešana), 9 600 *euro* apmērā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ēkas remontdarbus un uzturēšanas, apsaimniekošanas izdevumus un 11 100 *euro* nomas maksājumus, un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 4 000 *euro*apmērā.   Projekta ietvaros paredzētā finansējuma sadalījums:   * 1. Kultūras ministrijai – 3 458 256 *euro*;   2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nepieciešamais finansējums – 82 000 *euro*;   3. Veselības ministrijai – 50 000 *euro*. | | | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. | | | | | | |
| 8. Cita informācija | Izdevumus sedz no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. | | | | | | |

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

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

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

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

Kultūras ministrs N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāre D.Vilsone

Dumpe 67330257

[Aelita.Dumpe@km.gov.lv](mailto:Aelita.Dumpe@km.gov.lv)

Dimante 67330321

[Liga.Dimante@km.gov.lv](mailto:Liga.Dimante@km.gov.lv)