2. pielikums

**Pārskats pašfinansētajiem Latvijas valsts simtgadei veltītajiem pasākumiem no citām valsts budžeta programmām/apakšprogrammām**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Aizsardzības ministrija/Latvijas Kara muzejs |  |
|  | (ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums) |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Izstāde "Valstiskuma veidošanās ceļš. 1917–1921" | |  | |
|  | | (pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks) | |  | |
| **1.** **Īss pasākuma apraksts** | | Pie Latvijas Kara muzeja ārtelpā periodiski izvietojama izstāde – Latvijas valsts veidošanas procesa nozīmīgu notikumu hronika, sākot no 1917. gada martā Valmierā dibinātās Vidzemes pagaidu zemes padomes, valsts pasludināšanas un Neatkarības kara līdz 1921. gada 26. janvārim, kad Antantes Augstākā padome nolēma atzīt Latviju de iure. Izstāde tika veidota kā hronika, kas periodiski mainījās un vadīja apmeklētājus pa notikumiem piecu gadu garumā, parādot kā mainījās domas un uzskati.  Vienlaikus tika eksponētas sešas planšetes (150 x 100 cm), katra veltīta 2 nedēļām Latvijas vēsturē, pēc trīs mēnešu cikla planšetes tika nomainītas.  Latvijas valsts simtgades svinību mērķi:   1. stiprināt valstiskuma apziņu, aktualizēt Latvijas valstiskuma vēsturi, godinot valsts dibinātājus un pieminot notikumus, kas ietekmējuši Latvijas valsts izveidi, tādējādi nostiprinot izpratni par Latvijas valstiskumu kā likumsakarīgu ilgstošas attīstības rezultātu; 2. modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti; 3. vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju.   Šajā sadaļā norādāma informācija par konkrētā pasākumu atbilstību kādam no programmas virsmērķim pakārtotajiem politikas rezultātiem:   1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos; 2. Latvijas iedzīvotāju zināšanas un izpratne par valsts rašanos un attīstības vēsturi un to izpausmes programmas mērķa grupu segmentos. | |
| **2.** **Pasākuma mērķauditorija** (t. sk. plānotās iedzīvotāju grupas, sasniegto iedzīvotāju skaits (tiešā un netiešā mērķauditorija), iespēja līdzdarboties un (vai) sniegt atgriezenisko saiti, daudzveidīgu pieejamības aspektu nodrošināšana utt.) | | Izstāde tika atklāta 2017.gada 9.martā. Tā atradās Latvijas Kara muzeja publiskajā ārtelpā (Rīgā, Smilšu ielā 20, laukumā pie ieejas Latvijas Kara muzejā). Paralēli izdrukām tiek izmantots arī muzeja profils sociālajā tīklā www.facebook.com.  Statistiku par izstādes apmeklētājiem nav iespējams veikt, jo tā atrodas brīvdabā un interesentiem ir pieejama 24 stundas diennaktī. Mērķauditorija – jebkurš interesents.  Mērķauditorijas kategorijas, kas atbilst Latvijas simtgades svinību plānošanas dokumentos definētajām:   * bērni, ģimenes ar bērniem; * jaunieši; * seniori; * Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji; * Latvijas reģionu iedzīvotāji; * tautieši ārvalstīs; * cilvēki ar īpašām vajadzībām; * ārvalstu viesi. | |
| **3. Pasākumu rezultātu ilgtspēja/paliekošā vērtība** | | Izstāde “1417 vēstures mirkļi valstiskuma veidošanās ceļā”, kas, sadalīta pa laika posmiem trīs mēnešu garumā, bija apskatāma pie Latvijas Kara muzeja sākot no 2017. gada marta līdz pat 2020. gada beigām, deva iespēju garāmgājējiem un muzeja apmeklētajiem ielūkoties 100 gadus senos notikumos gan pasaules mēroga vēstures faktu, gan cilvēku ikdienas dzīves mirkļu griezumā. Nereti tie sasaucās ar mūsdienu aktualitātēm, ļaujot cilvēkiem apstāties un padomāt, personīgāk uztvert vēstures gaitu.  Gan pats projekts kopumā, gan atsevišķi fakti vairākkārt piesaistīja žurnālistu interesi. Redzamākais šis sadarbības piemērs bija rakstu sērija žurnālā “Ir” gada garumā (2017. gada beigas – 2018. gada beigas). Tā kā stendi bija izgaismoti, ar tiem vairākus gadus iepazinās arī festivāla “Staro Rīga” apmeklētāji. Ņemot vērā, ka visi teksti bija tulkoti arī angļu valodā, tā piesaistīja arī ārvalstu tūristu uzmanību.  Kategorijas, pret kurām savus rezultātus kartē/grupē pārskatu iesniedzēji:   * radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latvijas valsts veidošanos; * aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums. | |
| **4.Pasākuma īstenošanai izmantotais valsts budžeta finansējuma apmērs** | | 2017.gadā – 1666,28 EUR  2018. gadā – 1740,5 EUR  2019.gadā – 2300 EUR  2020.gadā – 3073,88 EUR  KOPĀ – 8780,66 EUR | |