**Tabula 1 Rādītāju pase ieguldījumu prioritātes specifiskajiem atbalsta mērķiem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritārais virziens** | **Ieguldījumu prioritātes nosaukums** | **Specifiskie atbalsta mērķi (SAM)** | **Rezultāta rādītāji** | **Iznākuma rādītāji (IR)** | **Finanšu rādītāji[[1]](#footnote-1)** |
| 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte | 5.1. atbalstīt investīcijas, kas paredzētas, lai pielāgotos klimata pārmaiņām, tostarp izmantojot uz ekosistēmām balstītas pieejas. | 5.1.2.SAM samazināt plūdu riskus lauku teritorijās (KF (virssaistības)) | *Nosaukums un mērvienība*:  r.5.1.2.a **Plūdu apdraudējums hidrobūvju aizsargātās platībās  ha**    *Definīcija**[[2]](#footnote-2):*  *(MK 23.08.2005. noteikumi Nr.631 Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”)*  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  plūdu risku apdraudētā teritorija 82 300 ha 2013.gads  *Datu avots*:  **Projektu uzraudzības dati**  Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2007.-2015.gadam  MK 13.07.2010. noteikumi „Meliorācijas kadastra noteikumi” – valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts.  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija[[3]](#footnote-3):*  **Projektu uzraudzības dati**  Valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts tiek precizēts vienu reizi gadā, kā pamatu izmaiņām izmanto kadastra datu turētājam iesniegto informāciju.  *Mērķis 2023*:  plūdu risku apdraudētā teritorija samazināta līdz 35 000 ha  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*: mērķa vērtība noteikta vadoties no iepriekšējā plānošanas perioda pieredzes - vidējām sūkņu staciju un aizsargdambju būvniecības izmaksām, valsts nozīmes ūdensnoteku rekonstrukcijas / renovācijas būvniecības procesa sagatavošanas un izpildes laika grafika un izmaksām (ņemot vērā speciālās būvniecības sezonalitāti).  ***Nosaukums un mērvienība:***  r.5.1.2.b ***Plūdu apdraudēto iedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā***  Definīcija:Plūdu un apdraudēto iedzīvotāju skaits Latvijā lauku teritorijā izrietoši no Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programmas  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads:* 21 000(2012)  *Datu avots*:  Meliorācijas kadastra dati. Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programmas atskaites.  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija[[4]](#footnote-4):**Reizi 2 gados (no* meliorācijas kadastra datiem un plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas atskaitēm.)  *Mērķis 2023*: 8 500  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*: Mērķa vērtība noteikta balstoties uz pieejamo finansējumu un plānoto projektu apmēru. | ***N****osaukums un mērvienība*:  i.5.1.2.a. **Rekonstruēto hidrobūvju skaits** *(hidrobūves)*  *Definīcija3:*  Hidrotehniskas būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai un ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai;  aizsargdambis – grunts hidrotehniska būve teritorijas aizsardzībai no applūšanas;  polderis – nosusināta platība, kas ar aizsargdambi norobežota no uzplūstošajiem ūdeņiem kuras ūdens noteci novada ar sūknēšanu.  dambis – hidrotehniska būve ūdens plūsmas sadalīšanai, regulēšanai vai ūdens uzkrāšanai;  aizvars – hidrotehniskās būves ietaise, ar kuru noslēdz ūdens caurplūdes ailu.  *(MK 23.08.2005. noteikumi Nr.631 Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”)*  *Datu avots*: **Projektu uzraudzības dati**  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija[[5]](#footnote-5):*  ***projektu uzraudzības dati;***  valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts tiek precizēts vienu reizi gadā, kā pamatu izmaiņām izmanto kadastra datu turētājam iesniegto informāciju.  *Starpposma vērtība 2018:*  10  *Mērķis 2023*:  30  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  mērķa vērtība noteikta vadoties no iepriekšējā plānošanas perioda pieredzes - vidējām sūkņu staciju un aizsargdambju būvniecības izmaksām, būvniecības procesa sagatavošanas un izpildes laika grafika un izmaksām (ņemot vērā speciālās būvniecības sezonalitāti).  Kopējās izmaksas veido minēto pasākumu izamksas;  -projekta pieteikuma sagatavošana un iepriekšējā izmeklēšana;  -būvprojekta izstrāde;  -būvprojekta ekspertīze;  -būvdarbi;  -autoruzraudzība;  -būvuzraudzība;  -publicitātes pasākumi.  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums**[[6]](#footnote-6):*  EUR KP finansējums 43 390 019 EUR  Finansējums šobrīd nav sadalāms pa iznākuma rādītājiem.  N*osaukums un mērvienība*:  i.5.1.2.b **Rekonstruēto/renovēto valsts nozīmes ūdensnoteku garums (km)**  *Definīcija3:*  Ūdensnoteka – dabiska vai regulēta ūdenstece (upe, strauts), kā arī speciāli rakta gultne (novadgrāvis, kanāls), kura aizvada ūdeni no vairākām meliorācijas sistēmām, citām teritorijām, ūdenstilpnēm vai ūdenstecēm. Ūdensnotekas ir tiešs novadgrāvja turpinājums ārpus nosusināšanas sistēmas. Ūdensnotekai nepieskaita hidroenerģētikas vajadzībām raktus derivācijas kanālus.  *(MK 23.08.2005. noteikumi Nr.631 Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”)*  *Datu avots*: **Projektu uzraudzības dati**  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija[[7]](#footnote-7):*  ***projektu uzraudzības dati;***  valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju saraksts tiek precizēts vienu reizi gadā, kā pamatu izmaiņām izmanto kadastra datu turētājam iesniegto informāciju.  *Starpposma vērtība 2018:*  Rekonstruētas/renovētas valsts nozīmes ūdensnotekas 122 km  *Mērķis 2023*:  Rekonstruētas/renovētas valsts nozīmes ūdensnotekas 342 km  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  mērķa vērtība noteikta vadoties no iepriekšējā plānošanas perioda pieredzes - vidējām valsts nozīmes ūdensnoteku rekonstrukcijas / renovācijas būvniecības izmaksām, būvniecības procesa sagatavošanas un izpildes laika grafika un izmaksām (ņemot vērā speciālās būvniecības sezonalitāti).  Kopējās izmaksas veido minēto pasākumu izmaksas;  -projekta pieteikuma sagatavošana un iepriekšējā izmeklēšana;  -būvprojekta izstrāde;  -būvprojekta ekspertīze;  -būvdarbi;  -autoruzraudzība;  -būvuzraudzība;  -publicitātes pasākumi.  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums[[8]](#footnote-8):*  EUR KP finansējums 43 390 019 EUR  Finansējums šobrīd nav sadalāms pa iznākuma rādītājiem. | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  15 186 507 EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar 100 % no SAM paredzētā kopējā finansējuma):*  43 390 019 EUR  *Starpposma vērtības noteikšanas aprēķins:* starpposmu aprēķinā ievērtētā iepriekšējā plānošanas perioda pieredze būvniecībā (projektu sagatavošana, ekspertīzes, būvniecība), papildu jāņem vērā speciālās būvniecības sezonalitātes raksturs (izmeklējumi projektēšanai un būvniecība)  *SAM uzsākšana plānota 2015.gadā. Līdz 2018.gadam plānots uzsākt 13 projektu būvniecību* (apsekošana, projektu pieteikumu un tehnisko projektu sagatavošana, ekspertīzes, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvdarbi). Līdz 2018. gada beigām plānots pabeigt 4 projektus (rekonstruētas hidrobūves). |

1. Finanšu rādītāju mērvienība - *attiecināmie izdevumi EUR sertificējošās iestādes uzskaites sistēmā. Starpposma vērtības noteikšanā nedrīkst iekļaut snieguma rezerves apjomu 6 %, kamēr mērķis nosakāms iekļaujot rezerves apjomu.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Nav nepieciešama definīcija ja izmantots kopējais rādītājiem (lietot precīzus rādītāja nosaukumus), izņemot tos kopējos rādītājus, kuriem definīcijas atrunājamas nacionālā līmenī (piem. neaizsargātās grupas). [↑](#footnote-ref-2)
3. Datu apguves metodoloģijas apraksts nav nepieciešams tiem specifiskajiem rezultāta rādītājiem, kuriem kā avoti tiek izmantotas vispārējās pieejas datu bāzes un kurām ir detalizēti aprakstīta, publiski pieejama metodoloģija konkrētu rādītāju aprēķinam (piem. CSP, EUROSTAT utml.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Datu apguves metodoloģijas apraksts nav nepieciešams tiem specifiskajiem rezultāta rādītājiem, kuriem kā avoti tiek izmantotas vispārējās pieejas datu bāzes un kurām ir detalizēti aprakstīta, publiski pieejama metodoloģija konkrētu rādītāju aprēķinam (piem. CSP, EUROSTAT utml.). [↑](#footnote-ref-4)
5. ESF gadījumā ne visiem rādītājiem ir jābūt saistītiem ar konkrētu mērķa vērtību (īpaši kopējo rādītāju gadījumā). Aprēķina metodoloģiju nepieciešamas noradīt tikai tiem ESF rādītājiem, kuriem noteikti kvantificēti mērķi. ERAF/ KF gadījumā mērķi nosakāmi un to aprēķina metodoloģija nepieciešama visiem rādītājiem. [↑](#footnote-ref-5)
6. Iznākuma rādītāju paredzētā finansējuma summa sastāda 100 % no atbilstošajam specifiskajam atbalsta mērķim paredzētā finansējuma. Ja vairāki iznākuma rādītāji ir savstarpēji saistīti un nav iespējams nodalīt finansējumu katram no rādītājiem, tad tiem abiem norādāma vienāda summa, aprakstā norādot, kuri SAM iznākuma rādītāji ir saistīti vai pārklājas. [↑](#footnote-ref-6)
7. ESF gadījumā ne visiem rādītājiem ir jābūt saistītiem ar konkrētu mērķa vērtību (īpaši kopējo rādītāju gadījumā). Aprēķina metodoloģiju nepieciešamas noradīt tikai tiem ESF rādītājiem, kuriem noteikti kvantificēti mērķi. ERAF/ KF gadījumā mērķi nosakāmi un to aprēķina metodoloģija nepieciešama visiem rādītājiem. [↑](#footnote-ref-7)
8. Iznākuma rādītāju paredzētā finansējuma summa sastāda 100 % no atbilstošajam specifiskajam atbalsta mērķim paredzētā finansējuma. Ja vairāki iznākuma rādītāji ir savstarpēji saistīti un nav iespējams nodalīt finansējumu katram no rādītājiem, tad tiem abiem norādāma vienāda summa, aprakstā norādot, kuri SAM iznākuma rādītāji ir saistīti vai pārklājas. [↑](#footnote-ref-8)