**Ministru kabineta rīkojuma projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 52 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” 5.1 punktu anotācijas kopsavilkums nav aizpildāms. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | 1. Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020.gada 6.oktobra rīkojums Nr. 589 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” un 2.2.1.2. pasākuma “Kultūras mantojuma digitalizācija” projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam” (turpmāk – Rīkojums N.589) 1.6.apakšpunkts;
2. MK 2016.gada 10.februāra rīkojuma Nr.136 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā” 4.1 punkts.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (turpmāk – PKIP projekts) virsmērķis ir veicināt darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) sasniegšanu, veicinot pašvaldībās izmantoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) risinājumu sadarbspēju.Projekta mērķi, sasniedzamie iznākuma un rezultāta rādītāji ir noteikti Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 52 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)”. Tomēr Projekta īstenošanas laikā ir mainīts izstrādes tvērums, aizvietojot projekta gaitā identificētās neaktuālās vai saistīto ārējo (citu) projektu realizācijas termiņu nesakritības dēļ nerealizējamās komponentes, ar komponentēm vai funkcionalitātēm, kas identificētas kā būtiskas PKIP projekta realizācijas gaitā. Papildinājumi PKIP projekta tvērumā vērsti attālinātā darba nodrošināšanai, kas šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums pašvaldību darbības nodrošināšanai. Ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – ATR), Projekta rezultātu rādītāji pielāgoti aktuālajai situācijai. Saistībā ar plānoto pašvaldību skaita samazinājumu, ir izvērtēts sasniedzamais rezultāts un atbilstoši pielāgoti projekta rezultāta rādītāji:1.rādītājam (*Pašvaldības, kas izmanto PKIP platformu*) tiek skaitītas PKIP platformu izmantojošās pašvaldības, 4. rādītājam *(Pašvaldību institūcijas, kas izmanto integrācijas komponenti*) ir samazināts pašvaldību institūciju skaits, kas izmantos PKIP integrācijas komponenti. Tādējādi tiek samazināts šis rādītāju neizpildes risks saistībā ar ATR. Pārrēķini veikti, pamatojoties uz informāciju, kuras pašvaldības (šobrīd PKIP projekta partneri), tiks apvienotas un kāds būs rezultējošais skaits pašvaldību, kurās plānotā vadošā pašvaldība (pēc ATR) ir projekta partneris.Tāpēc ar Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 52 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)” tiek ierosināti šādi grozījumi: 1.Punkts: Tiek precizēts Projekta izmaksu apjomu atbilstoši Rīkojumā Nr.589 noteiktajam. 2.Punkts: Tiek precizēts Projekta tvērums un integrāciju apjoms, izkļaujot saskarni ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogrammu (NINO), precizējot publicēšanas risinājumu, kā arī izkļaujot integrāciju ar dokumentu vadības sistēmu *Doclogix*, *EDUS*, kā arī finanšu vadības sistēmām *Horizon* un *Pakalns*, jo Projekta īstenošanas laikā:• Dokumentu vadības sistēma (turpmāk – DVS) “EDUS” saskarnes izveide nav lietderīga un tiek izkļauta, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu. Saskaņā ar pašvaldību telefoniski sniegto informāciju, konstatēts, ka DVS “EDUS” netiks izmantota visās 3 PKIP projekta partneru pašvaldībās, kuras lieto RVS “GVedis” un “Ozols”;•veicot sarunu procedūras iepirkuma par DVS “DocLogix” saskarnes izstrādi ietvaros un izvērtējot iesniegto finanšu piedāvājumu, secināts, ka pretendenta piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz pasūtītāja (Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centrs) rīcībā pieejamo finansējumu. Izvērtējot gan šīs saskarnes izstrādes līgumcenu, gan saskarnes ieviešanu pašvaldībās, DVS grupā visaugstākā līgumcena par saskarnes izstrādi ar PKIP ir DVS “DocLogix”. Līdz ar to saskaņā ar MK 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” sarunu procedūra tika pārtraukta un DVS tiek izkļauta no PKIP projekta. •veicot sarunu procedūras iepirkuma par resursu vadības sistēmas (turpmāk - RVS) “Horizon” saskarnes izstrādi ietvaros un izvērtējot iesniegto finanšu piedāvājumu, secināts, ka pretendenta piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz pasūtītāja (Rīgas Domes Informācijas tehnoloģiju centrs) rīcībā pieejamo finansējumu. Izvērtējot gan saskarnes izstrādes līgumcenu, gan saskarnes ieviešanu pašvaldībās, RVS grupā visaugstākā līgumcena par saskarnes izstrādi ar RVS ir “Horizon”. Līdz ar to saskaņā ar MK 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” sarunu procedūra tika pārtraukta un RVS “Horizon” saskarnes izstrāde tiek izkļauta no PKIP projekta tvēruma;•jo RVS “Pakalns“ pretendents nebija ieinteresēts piedalīties sarunu procedūrā. Līdz ar to saskaņā ar MK 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” sarunu procedūra tika pārtraukta un RVS “Pakalns“ saskarnes izstrāde tiek izkļauta no PKIP projekta tvēruma. Projekta aprakstā veiktas izmaiņas saistībā ar ārējo reģistru integrācijām, pamatojoties uz detalizētu saistīto projektu analīzi. Sākotnēji PKIP projektā tika paredzētas integrācijas, kuras pirms PKIP projekta uzsākšanas jau tika realizētas (ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas lietojumprogrammu (turpmāk – NINO)) vai plānotas realizēt citos projektos (Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekts “E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība”) līdz ar to tās netika realizētas, lai nedublētu funkcionalitāti.3.punkts: Precizēts e-pakalpojuma nosaukums no “e-rēķina iesniegšana” uz “klientu ieņēmumu rēķinu iesniegšana”, lai norādītu uz skaidru atšķirību no Valsts reģionālās attīstības aģentūras veidotā e-rēķinu risinājuma. 4. punkts: Precizēts rezultāta rādītāja nosaukums, jo šī rādītāja mērķis ir noteikt kopējo pašvaldību skaitu, kas izmanto PKIP platformu (ne tikai pakalpojumu komponenti) divus un trīs gadus pēc Projekta beigām. 5.punkts: Precizētas vērtības rezultāta rādītājām “Pašvaldību institūcijas, kas izmanto integrācijas komponenti” (no 50 uz 10 divus gadus pēc Projekta beigām un no 100 uz 20 trīs gadus pēc Projekta beigām), pamatojoties uz jau iepriekš aprakstīto informāciju par pašvaldību apvienošanu, kā arī ņemot vērā pieņēmumu, ka daļa pašvaldību institūciju arī tuvāko pāris gadu laikā visticamāk tiks apvienotas, kas izriet no racionālas un optimālas pārvaldības bāzētiem principiem.6.punkts: Precizēta Projekta summa atbilstoši Rīkojumā Nr.589 noteiktajam. 7.punkts: Tiek precizēta sadaļa “VI. Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un projekta ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos”, izkļaujot saistīto projektu detalizētas aktivitātes, jo pašreizējā PKIP projekta statusā nav lietderīga atsauce uz detalizētām projektu aktivitātēm, to analīze tika veikta PKIP projekta īstenošanas uzsākšanas posmā. Veikts PKIP projekta sociālekonomisko ieguvumu pārrēķins, ņemot vērā gan aktivitāšu maiņu PKIP projekta īstenošanas gaitā (saistībā ar nerealizētām pašvaldību dokumentu vadības IS un finanšu IS integrācijām), gan arī ATR ietekmi, pašvaldību apvienošanas rezultātā radītajām izmaiņām.Tomēr, neskatoties uz visām izmaiņām, PKIP projektam joprojām ir augsts sociālekonomiskais ieguvums un pēc ATR visas pašvaldības, kas vēlēsies, varēs bez ierobežojumiem lietot PKIP projekta ietvaros radītos risinājumus. Tiek plānota arī turpmāka PKIP risinājumu attīstība, tādējādi paplašinot pašvaldībām iespējas dažādu ar pakalpojumu sniegšanu iedzīvotajiem un pašvaldību darba organizācijas uzlabošanu saistītu procesu elektronizēšanu, vienādošanu un vienkāršošanu.Atbilstoši ierosinātajiem grozījumiem Projekta tvērumā un Projekta sasniedzamajos rezultatīvajos rādītājos atbilstoši ATR, Projekta īstenotājam ir nepieciešams veikt grozījumus vienošanās par projekta īstenošanu, bet tie nav uzskatāmi par būtiskiem Regulas Nr.1303/2013 71.panta izpratnē. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veiktās izmaiņas ir saskaņā ar sadarbības partneru iesūtītajām vēstulēm par sadarbības partneru līgumu laušanu. Līdz ar to ir samazinājies partneru skaits un projektā ir šādi sadarbības partneri: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Aglonas novada dome, Alojas novada dome, Alūksnes novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Apes novada dome, Bauskas novada dome, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Dobeles novada pašvaldība, Durbes novada dome, Grobiņas novada dome, Gulbenes novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada dome, Jaunpils novada dome, Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kocēnu novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Lielvārdes novada dome, Liepājas pilsētas pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Naukšēnu novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Olaines novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Preiļu novada dome, Priekules novada pašvaldība, Raunas novada dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Rundāles novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Smiltenes novada dome, Stopiņu novada dome, Strenču novada dome, Talsu novada pašvaldība, Tukuma novada dome, Vaiņodes novada dome, Valkas novada dome, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Viesītes novada pašvaldība |
| 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 | Latvijas pašvaldības, pašvaldību iestādes, pašvaldību un pašvaldību iestāžu darbinieki, iedzīvotāji un komersanti pašvaldībās. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | PKIP projekta ietvaros izveidoto risinājumu - vienots pašvaldību IS integrācijas risinājums un pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platforma, rezultātā tiks uzlabota pašvaldību procesu izpilde, samazināts administratīvais slogs, uzlabota elektroniska informācijas aprite un e-pakalpojumi.  |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums |  Nav attiecināms |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav attiecināms |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | 2021 | 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 | 2 019 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 2 019 296 | 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 | 2 375 643 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 2 090 566 | 0 | 0 | 72 059 | 0 | 72 059 | 72 059 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 285 077 | 0 | 0 | 277 941 | 0 | 277 941 | 277 941 |
| 3. Finansiālā ietekme | -356 347 | 0 | 0 | -350 000 | 0 | -350 000 | -350 000 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | -71 269 | 0 | 0 | -72 059 | 0 | -72 059 | -72 059 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | -285 077 | 0 | 0 | -277 941 | 0 | -277 941 | -277 941 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | X | 0 | X | -350 000 | X | -350 000 | -350 000 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | -72 059 | -72 059 | -72 059 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | -277 941 | -277 941 | -277 941 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 4 493 005,00 euro. No projekta kopējām plānotajām attiecināmajām izmaksām 85% veido ERAF finansējums, kas ir 3 819 054,25 euro un valsts budžeta dotācija 134 790,15 euro apmērā (3%), pašvaldības līdzfinansējums 539 160,60 euro apmērā (12%). Projekta kopējais finansējums tika sadalīts uz 36 mēnešiem, no tiem:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* | *KOPĀ* |
| *KOPĀ, t.sk.:* | *240 323,18* | *338 403,08* | *1 538 635,93* | *2 375 642,81* | *4 493 005.00* |
| *ERAF finansējums* | *204 274,70* | *287 642,62* | *1 307 840,54* | *2 019 296,39* | *3 819 054,25* |
| *Valsts budžeta dotācija* | *7 209,70* | *10 152,09* | *46 159,08* | *71 269,28* | *134 790,15* |
| *Pašvaldību līdzfinansējums* | *28 838,78* | *40 608,37* | *184 636,31* | *285 077,14* | *539 160,60* |

Lai nodrošinātu ilgtspējību projekta ietvaros izstrādātiem un ieviestiem IKT risinājumiem, pēc projekta termiņa beigām ir plānojamas IKT risinājumu uzturēšanas izmaksas. Pēc projekta pabeigšanas ir plānots, ka kopējās projekta ietvaros izstrādātās funkcionalitātes PKIP uzturēšanas izmaksas sastādīs 350 000 euro gadā saskaņā ar MK 2018.gada 13.februāra rīkojuma Nr.52 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)” 5.punktu. PKIP uzturēšanas izmaksu nodrošināšana plānota sākot ar 2022. gadu:1. Valsts izveidoto risinājumu tehnisko problēmu, pielāgošanu, kļūdu novēršanas un profilaktiskās uzturēšanas pakalpojumi 72 059 euro apmērā.2. Pašvaldībām izveidoto risinājumu, vienots pašvaldību IS integrācijas risinājums un pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platforma, tehnisko problēmu, pielāgošanu, kļūdu novēršanas un profilaktiskās uzturēšanas pakalpojumi 219 573 euro apmērā.3. Izveidoto risinājumu, vienots pašvaldību IS integrācijas risinājums un pašvaldību klientu informācijas pārvaldības platforma, personāla uzturēšana 58 368 euro apmērā.Projekta ietekme uz Latvijas pašvaldību sadarbspēju ar valsts IS un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas procesu modernizēšanu, rada ievērojamus ieguvumus gan valstij kopumā, gan individuālajām pašvaldībām. Sīkāka informācija par projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” aktivitāšu procentuālo sadalījumu starp valsts un pašvaldību iestādēm uzturēšanas izmaksu aprēķināšanai pēc projekta realizācijas pieejama 1.pielikumā.  |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | Projekta īstenošanai finansējums 2021.gadam tiek nodrošināts no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta apakšprogrammas 62.07.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekti (2014-2020)”.Saskaņā ar MK 2018.gada 13.februāra rīkojuma Nr.52 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)” 5.punktu uzturēšanas izmaksas 350 000 *euro* tiek finansētas šādi:* 277 941 *euro* paredzēts segt no pašvaldību budžeta;
* 72 059 *euro* Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasīt papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 |

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

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

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| MK rīkojuma projekts šo jomu neskar |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Aglonas novada dome, Alojas novada dome, Alūksnes novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Apes novada dome, Bauskas novada dome, Dagdas novada pašvaldība, Daugavpils novada dome, Daugavpils pilsētas dome, Dobeles novada pašvaldība, Durbes novada dome, Grobiņas novada dome, Gulbenes novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada dome, Jaunpils novada dome, Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jūrmalas pilsētas dome, Kocēnu novada dome, Kuldīgas novada pašvaldība, Lielvārdes novada dome, Liepājas pilsētas pašvaldība, Limbažu novada pašvaldība, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mārupes novada dome, Naukšēnu novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Olaines novada dome, Pāvilostas novada pašvaldība, Pļaviņu novada dome, Preiļu novada dome, Priekules novada pašvaldība, Raunas novada dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Rēzeknes pilsētas pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Rundāles novada dome, Rūjienas novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Skrundas novada pašvaldība, Smiltenes novada dome, Stopiņu novada dome, Strenču novada dome, Talsu novada pašvaldība, Tukuma novada dome, Vaiņodes novada dome, Valkas novada dome, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Ventspils pilsētas dome, Viesītes novada pašvaldība |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunas institūcijas nav nepieciešams veidot, likvidēt vai reorganizēt. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A.T. Plešs

E.Truhanova, 66016793

Evita.truhanova@varam.gov.lv

R.Raginska, 67012961

Renate.raginska@riga.lv