**SAM rādītāju metodoloģijas apraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritātes Nr.** | **4.3.** | **Prioritātes nosaukums:** | **Nodarbinātība un sociālā iekļaušana** |
| **SAM Nr.:** | **4.3.6.** | **SAM nosaukums:** | **Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **EECO06** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Bērni vecumā līdz 18 gadiem[[1]](#footnote-2)** |
| **Rādītāja definīcija** | Dalībnieku skaits, kas jaunāki par 18 gadiem, uzsākot dalību ESF+ atbalsta ietvaros[[2]](#footnote-3) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Dalībnieku skaits[[3]](#footnote-4) |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | Kopā: 5 930, t.sk.  LM – 1 400 (4.3.6.3.)  VK/PKC – 2 830 (4.3.6.7.); 1 700 (4.3.6.9.)  VARAM - 0 |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | Kopā: 28 439, t.sk.  LM – 4 550 (4.3.6.3.)  VK/PKC – 14 150 (4.3.6.7.); 8 500 (4.3.6.9.)  VARAM – 1 239 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[4]](#footnote-5)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[5]](#footnote-6)**  LM – projekta dati.  PKC - projekta dati.  VARAM - projektu dati.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  LM:  4.3.6.3. pasākumā - sasniedzamā vērtība noteikta, balstoties uz pieņēmumiem par iesaistāmo personu skaitu saskaņā ar Valsts darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) datiem pēdējo 5 gadu laikā - proti, bērniem līdz 18 gadu vecumam, kuriem noteikta vai pārskatīta invaliditāte, un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk – BKUS) datiem par ģimenēm, kurās ir bērni ar smagu diagnozi, sniegto atbalstu.[[6]](#footnote-7) Attiecīgi tiek pieņemts, ka pasākuma ietvaros atbalsts tiks sniegts vismaz 4 550 bērniem = 1 000 bērni (vidējais bērnu skaits kalendārā gadā, kuriem noteikta vai pārskatīta invaliditāte) x 6,5 projekta īstenošanas gadi x 70 % (unikālo ģimeņu īpatsvars, balstoties uz datiem par vidēji gadā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS) pirmreizēji sniegto atbalstu, proti, atbalsts tiek sniegts vidēji 680 – 700 pirmreizējām ģimenēm gadā).  Kopumā atbalsts sniegts vidēji 2 000 gadījumos (bērniem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem) kalendārā gadā, t.i., gan pirmreizējos gadījumos, gan pie atkārtotas saslimšanas, gan pie smagu diagnožu noteikšanas.  Projektā kopumā plānots finansējums 4 350 000 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējumu 3 697 500 *euro* apmērā. Projekta kopējās izmaksas pamatā veido BKUS speciālistu, kuri iesaistīti projekta īstenošanā un atbalsta sniegšanā bērniem (pieņēmumi balstīti uz līdzšinējo pieredzi, kad atbalstu sniedz speciālistu komanda - sociālais darbinieks, psihologs, kapelāns u.c. speciālisti (PEP mammas, auklītes), kas nodrošina holistisku psihoemocionālu atbalstu), atalgojums par nostrādātām darba stundām u.c. darba izpildes nodrošināšanas izmaksas.  Tiek pieņemts, ka vidējais atbalsta apmērs vienai personai būs 956 *euro* (4 350 000 *euro* (projektam pieejamais finansējums)/4 550 (bērnu skaits, kuriem projekta ietvaros plānots sniegt atbalstu) = 956,04 *euro*). Tomēr katram bērnam sniegtā atbalsta izmaksas var būt atšķirīgas, ņemot vērā, ka atbalsta sniegšana katram bērnam ir balstīta uz vairākiem mainīgiem faktoriem (uzstādītā diagnoze, nepieciešamā atbalsta ilgums u.c.).  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā - ar ieguldījumiem 34 032 375 EUR apmērā plānots izstrādāt agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu grozu un nodrošināt pakalpojumu vienlīdzīgu pieejamību visā Latvijā, nodrošinot nepieciešamos atbalsta pakalpojumus prioritāri bērniem līdz 12 gadu vecumam, kuriem dažādu bioloģisku, sociālu vai psihoemocionālu cēloņu dēļ novērojamas dažāda rakstura attīstības grūtības, traucējumi vai nepietiekamības vai kuriem pastāv risks minēto problēmu izveidei nākotnē. Agrīnā preventīvā atbalsta sistēmā paredzēta šādu pakalpojumu/programmu nodrošināšana:  Ģimenēm prenatālās un agrīnās bērnības periodā   * Vecāku prasmju pilnveides programma **vientuļām jaunajām māmiņām ar nepietiekamām pamatprasmēm** no bērna piedzimšanas līdz 2,5 gadu vecumam. Kopējās izmaksas 6 000 000 EUR, paredzot 750 bērnu un viņu vecāku sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu/ģimeni rēķinātas 8 000 EUR apmērā, ņemot vērā, ka ar katru ģimeni tiek organizēts intensīvs individuāls darbs 2,5 gadu garumā, paredzot vismaz vienu vizīti ik nedēļu. Izmaksu aprēķins balstīts uz citu valstu datiem par programmas *Nurse-Family Partnership* ieviešanas izmaksām. * Atbalsta programma **jaunajām māmiņām ar vielu atkarību ģimenē** (līdz bērna 5 g.v.). Kopējās izmaksas 5 400 000 EUR, paredzot 150 bērnu un viņu ģimeņu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu/ģimeni rēķinātas 36 000 EUR apmērā, ņemot vērā, ka katrai programmā iekļautai ģimenei tiks nodrošināta dzīvošana ārpus līdzšinējās dzīvesvietas divu gadu garumā, kuru laikā, līdzīgi, kā Minesotas programmā, tiek piedāvāta stacionārā psihoterapija, sociālo prasmju korekcija, vecāku prasmju pilnveidošana, vienlaikus veidojot un palīdzot saglabāt veselīgu un aktīvu ikdienas režīmu vecākam un bērnam, kas ietver gan nodarbinātību, gan izglītības, gan interešu izglītības aktivitātes un cita veida strukturētu brīvā laika pavadīšanu. Tā kā intervenci nodrošina multiprofesionāla komanda, izmaksas vienam mēnesim rēķinātas 1 500 EUR apmērā. Aprēķins par izmaksām un programmas intensitāti balstīts uz citu valstu pieredzi līdzīga satura intervences programmu īstenošanā. * Atbalsta programma **jaunajām māmiņām ar pēcdzemdību depresiju vai agrīnas piesaistes problēmām.** Kopējās izmaksas 1 500 000 EUR, paredzot 2000 bērnu un viņu vecāku sasniegšanu un rēķinot 750 EUR uz vienu bērnu/ģimeni. Programmas ietvaros paredzētas vismaz 10 individuālas nodarbības ģimenei un bērnam. * Programma **bērniem ar psihomotoriem un psihosociāliem traucējumiem.** Kopējās izmaksas 1 500 000 EUR, paredzot 2000 bērnu sasniegšanu un rēķinot 750 EUR uz vienu bērnu/ģimeni. Programmas ietvaros paredzētas vismaz 10 individuālas nodarbības ģimenei un bērnam.   Bērniem pirmsskolas vecumā   * Vecāku prasmju pilnveide **vecāku un bērnu mijiedarbības un piesaistes stiprināšanai, pozitīvai disciplinēšanai, spējai veicināt bērnu sociālo, emocionālo un valodas attīstību.** Kopējās izmaksas 1 500 000 EUR, paredzot 2 000 bērnu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu rēķinātas 750 EUR apmērā, paredzot, ka programma ir multimodāla (darbs tiek organizēts gan ar bērnu, gan vecāku kopā un atsevišķi), tiek īstenota grupās pa 10-12 bērniem/ģimenēm ar vismaz 10 nodarbībām vienai grupai. Izmaksu aprēķins balstīts uz ārvalstu pieredzi programmas *Incredible Years* realizēšanā, ņemot vērā arī izmaksas Latvijā līdzību programmu ieviešanā. * Vecāku prasmju pilnveide **bērna gatavības skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai**, veicinot bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes. Kopējās izmaksas 1 500 000 EUR, paredzot 2 000 bērnu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu rēķinātas 750 EUR apmērā, paredzot, ka programma ir multimodāla, tiek īstenota grupās pa 10-12 bērniem/ģimenēm ar vismaz 10 nodarbībām vienai grupai. Izmaksu aprēķins balstīts uz ārvalstu pieredzi programmas *Incredible Years* realizēšanā, ņemot vērā arī izmaksas Latvijā līdzību programmu ieviešanā.   Bērniem sākumskolas vecumā   * Prasmju un iemaņu korekcija **bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu.** Kopējās izmaksas 787 500 EUR, paredzot 1 750 bērnu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu rēķinātas 450 EUR apmērā, paredzot, ka intervence tiek organizēta bērniem grupās ar vismaz 10 nodarbībām vienai grupai. Izmaksu aprēķins balstīts uz ārvalstu pieredzi intervences programmas *Cool Kids* īstenošanā, ņemot vērā arī izmaksas Latvijā līdzīgu programmu ieviešanā. * Vecāku prasmju pilnveide **bērna gatavības skolai un sadarbības ar pedagogiem stiprināšanai**, veicinot bērna akadēmiskās, sociālās un emocionālās prasmes. Kopējās izmaksas 1 312 500 EUR, paredzot 1 750 bērnu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu rēķinātas 750 EUR apmērā, paredzot, ka programma ir multimodāla, tiek īstenota grupās pa 10-12 bērniem/ģimenēm ar vismaz 10 nodarbībām vienai grupai. Izmaksu aprēķins balstīts uz ārvalstu pieredzi programmas *Incredible Years* realizēšanā, ņemot vērā arī izmaksas Latvijā līdzību programmu ieviešanā.   Bērniem agrīnā pamatskolas vecumā   * Prasmju un iemaņu korekcija **bērniem ar sociālemocionālām grūtībām, trauksmi, distresu.** Kopējās izmaksas 787 500 EUR, paredzot 1 750 bērnu sasniegšanu. Izmaksas uz vienu bērnu rēķinātas 450 EUR apmērā, paredzot, ka intervence tiek organizēta bērniem grupās ar vismaz 10 nodarbībām vienai grupai. Izmaksu aprēķins balstīts uz ārvalstu pieredzi intervences programmas *Cool Kids* īstenošanā, ņemot vērā arī izmaksas Latvijā līdzīgu programmu ieviešanā.   Lai nodrošinātu kvalitātes standartiem atbilstošu un uz rezultātu orientētu agrīnās intervences atbalsta programmu īstenošanu, kopumā 6 890 000 EUR paredzēti iepriekš minēto programmu metodikas izstrādei, kas ietver ārvalstīs izstrādātu pierādījumos balstītu intervences programmu adaptēšanu, aprobēšanu ieviešanai Latvijā (3 640 000 EUR, rēķinot 364 000 EUR uz vienu programmu, ņemot vērā, ka adaptēšanas un aprobēšanas process vidēji aizņem vismaz 12-17 mēnešus, bet darbā iesaistīta multiprofesionāla speciālistu komanda), sekojoši programmu pilotēšanu (2 600 000 EUR, rēķinot 260 000 EUR uz vienu programmu, ņemot vērā, ka pilotēšana tiek īstenota vismaz 6 mēnešu garumā vismaz 100 bērnu/vecāku kohortā), kā arī licences izmaksas intervences programmu turētājiem, kuri izstrādājuši un pārbaudījuši minētās programmas darbībā ārvalstīs (650 000 EUR, rēķinot vidēji 65 000 EUR uz vienu programmu, kas nodrošina arī ārvalstu speciālistu iesaisti un mentoringu programmu adaptēšanas un pilotēšanas posmos, kā arī ieviešanas pirmajos gados).  Lai sekotu līdzi tam, cik efektīvas ir īstenotās agrīnās intervences programmas darbībā Latvijā, paralēli to ieviešanai tiks nodrošināta arī programmu efektivitātes novērtēšana, vērtējot sociālo un emocionālo prasmju izmaiņas programmas dalībniekiem īsi pēc programmas pabeigšanas, kā arī to noturīgumu 6 mēnešus pēc programmas beigām. Efektivitātes novērtējumiem kopumā paredzēti 1 200 000 EUR, rēķinot 120 000 EUR uz vienu novērtējumu, kurš tiek īstenots vidēji 2,5-3 gadu garumā.  Tāpat papildus rēķinātas publicitātes izmaksas, kas paredzētas mērķa grupu vecāku un speciālistu uzrunāšanai, motivēšanai un informācijas par piedāvātajām intervences programmām izplatīšanai, paredzot tam 320 000 EUR (40 000 EUR gadā\* 8 gadu periodā).  Iepriekš minētajām izmaksām summētas klāt intervences programmu īstenošanas koordinēšanas un administratīvās izmaksas 15% apmērā (4 434 875 EUR = 554 359 EUR\* 8 gadi)  4.3.6.9.pasākumā – ar kopējiem ieguldījumiem 6 600 000 EUR apmērā paredzēts īstenot divas profilakses programmas vardarbības risku mazināšanai vienaudžu vidū un e-vidē:   * Programma **vardarbības risku mazināšanai skolas vidē,** kas orientēta uz bērniem, kas cietuši no vienaudžu aizskarošas rīcības.Kopējās izmaksas 787 500 EUR, paredzot 1 750 bērnu sasniegšanu un rēķinot 450 EUR uz vienu bērnu. * Programma **vardarbības risku mazināšanai skolas vidē,** kas orientēta uz bērniem, kuri sociālo prasmju trūkuma dēļ kļūst par vardarbības veicējiem.Kopējās izmaksas 787 500 EUR, paredzot 1750 bērnu sasniegšanu un rēķinot 450 EUR uz vienu bērnu..   Vienlaikus paredzēta arī atbalsta sistēmas izveide **bērniem, kuri negadījumā vai slimības dēļ zaudējuši kādu no tuviniekiem** – vecāku, brāli vai māsu. Kopējās programmas izmaksas – 2 500 000 EUR, paredzot 5 000 bērnu sasniegšanu un nodrošinot viņiem 10 terapiju kursu. Vidējās izmaksas uz vienu bērnu – 500 EUR  Izmaksās iekļauti arī izdevumi iepriekš minēto programmu adaptēšanai, aprobēšanai, pilotēšanai un licencēšanai 430 000 EUR apmērā, kā arī izmaksas efektivitātes novērtējumu veikšanai 210 000 EUR apmērā un publicitātes izmaksas 300 000 EUR apmērā astoņu gadu periodam jeb 37 500 EUR gadā informācijas par piedāvātajiem intervences pakalpojumiem izplatīšanai, mērķa grupu un speciālistu uzrunāšanai un motivēšanai. Kopējās intervences programmu koordinēšanas un administratīvās izmaksas veido 1 585 000 EUR astoņu gadu periodam jeb 198 125 EUR gadā.  VARAM:  Pieejamais finansējums ir 19 140 000 *euro*, t.sk. ESF+ finansējums 16 269 000 *euro*. 2021. gadā ir pašvaldības, kur viena bērna izmaksas bērnudārzā sasniedz 330 *euro*. Vidējās viena bērna uzturēšanas izmaksas pašvaldībās katru gadu pieaug, un sagaidāms, ka arī turpmākajos gados būs novērojams, ka izmaksām būs tendence pieaugt, jo palielināsies, piemēram, gan pedagogu atalgojums, gan administratīvie izdevumi, u.c. Līdz ar to pie viena bērna izmaksām tiek piemērots izmaksu pieaugums (inflācija) 30% apmērā, kā rezultātā izmaksas uz vienu bērnu mēnesī privātās pirmsskolas iestādes apmeklēšanai sastāda 429 *euro*.  Pieņemot, ka viena bērna pieskatīšanas un aprūpes organizēšana var ilgt līdz trijiem gadiem, lai maksimāli nodrošinātu izglītības procesa nepārtrauktību, ievērojot bērna intereses, tad kopumā atbalstu var saņemt 1 239 bērni  Aprēķins:  19 140 000 *euro* / (12 mēn. \* 429 *euro*)/3 gadi = 1 239 bērni. Pasākuma ieviešanas nosacījumu izstrādes procesā var tikt apsvērta iespēja piemērot samazinātu līdzfinansējuma likmi, nosakot, ka ESF+ atbalsts uz vienu bērnu mēnesī nevar pārsniegt 250 *euro* (gadā 3 000 *euro*), tādā veidā sasniedzot lielākus rādītājus, kas atstātu lielāku ietekmi uz rindas samazināšanu - 19 140 000 *euro* / (12 mēn. \* 250 *euro*)/3 gadi = 2 126 bērni.    Uz atbalstu šādu iepirkumu veikšanai varētu pretendēt 14 pašvaldības (no 43 pašvaldībām), kurās uz 2021.gada 1.oktobri bērnu rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija lielāka par 100 bērniem.  Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 709[[7]](#footnote-8). Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā.  **Starpposma vērtības aprēķins**  LM:  4.3.6.3. pasākumā - **starpposma vērtība** noteikta, balstoties uz pieņēmumiem par iesaistāmo personu skaitu līdz 31.12.2024. – proti, tiek pieņemts, ka atbalstu saņems 1 400 bērni (t.i., 600-700 bērni (BKUS pirmreizēji atbalstu saņēmušo ģimeņu skaits vidēji gadā) x 2 gadi (projekta īstenošanas termiņš periodā līdz 31.12.2024.)).  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā - starpposma sasniedzamās iznākuma rādītāja vērtības noteikšana balstīta uz pieņēmumu, ka līdz 2024.gada 31.decembrim ar plānoto atbalsta pasākumu palīdzību tiks sasniegti 20% no plānotās mērķa grupas jeb 2 830 personas no 14 150  4.3.6.9. pasākumā - starpposma sasniedzamās iznākuma rādītāja vērtības noteikšana balstīta uz pieņēmumu, ka līdz 2024.gada 31.decembrim ar plānoto atbalsta pasākumu palīdzību tiks sasniegti 20% no plānotās mērķa grupas jeb 1 700 personas no 8 500 |
| **Intervences loģika**  LM:  4.3.6.3. pasākuma ietvaros sniegtā atbalsta rezultātā bērni ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļi  saņems psihoemocionālo atbalstu diagnozes noteikšanas un akūtās terapijas periodā (arī kā atbalsts izsaukuma režīmā, ja nepieciešams atbalsts ārpus darba laika) ģimenei atrodoties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kā arī atbalstu pēcterapijas periodā.  4.3.6.7. pasākumā - projekta ietvaros tiks nodrošināta agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sistēmas izstrāde, pakalpojumu adaptēšana, pilotēšana un aprobācija, pārņemot pierādījumos balstītas intervences programmas no ārvalstīm noteiktu bērnu attīstības grūtību, traucējumu vai nepietiekamību ietekmes mazināšanai vai to novēršanai. Pakalpojumu sistēma veidota četrās daļās, paredzot atbalsta pasākumu kompleksu (a) ģimenēm prenatālās un agrīnās bērnības periodā, (b) bērniem pirmsskolas vecumā, (c) bērniem sākumskolas vecumā, (d) bērniem agrīnā pamatskolas vecumā.  Pakalpojumu izstrādi un pieejamību koordinēs Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests un Pārresoru koordinācijas centrs. Pakalpojumu metodika tiks izstrādāta, iestādēm sadarbojoties ar zinātniskām institūcijām un jomas profesionāļus pārstāvošām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, savukārt pakalpojumu pieejamība tiks nodrošināta sadarbībā ar pašvaldību institūcijām (sociālo dienestu, izglītības pārvaldi, izglītības iestādēm), ārstniecības iestādēm vai nevalstiskām organizācijām. To, kādā veidā un caur kādiem institucionāliem tīkliem tiks nodrošināta katra konkrētā pakalpojuma sniegšana, tiks definēts pakalpojuma metodiskajās vadlīnijās, ņemot vērā problēmas raksturu, kas tiek risināta, un institucionālos kanālus mērķa grupas identifikācijai un atlasei.  Pakalpojumu sniegšanu nodrošinās gan Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta speciālisti, gan arī speciālistu komandas pašvaldībās un no nevalstiskām organizācijām.  Īstenoto intervences programmu gaitā tiks nodrošināta arī pakalpojumu efektivitātes vērtēšana īstermiņā un vidējā termiņā pēc programmas pabeigšanas.  Paredzams, ka agrīnā preventīvā atbalsta nodrošināšanas rezultātā samazināsies novārtā pamesto bērnu skaits, tiks novērsti vardarbības riski, samazināsies bērnu izņemšanas no ģimenes skaits. Tāpat arī tiks nodrošināti priekšnoteikumi bērna kognitīvās attīstības iespējināšanai, kā arī samazināsies priekšlaicīgas skolas pamešanas risks.  4.3.6.9.pasākumā – bērni un ģimenes saņems atbalstu tuvinieku zaudēšanas gadījumā, kā arī tiks nodrošināta intervence bērniem, kuri cietuši no vardarbības vienaudžu vidū vai arī kuri bijuši vardarbības veicēji.  Pakalpojumu izstrādi un pieejamību koordinēs Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests un Pārresoru koordinācijas centrs. Pakalpojumu metodika tiks izstrādāta, iestādēm sadarbojoties ar zinātniskām institūcijām un jomas profesionāļus pārstāvošām nevalstiskām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, savukārt pakalpojumu pieejamība tiks nodrošināta sadarbībā ar pašvaldību institūcijām (sociālo dienestu, izglītības pārvaldi, izglītības iestādēm), ārstniecības iestādēm vai nevalstiskām organizācijām. To, kādā veidā un caur kādiem institucionāliem tīkliem tiks nodrošināta katra konkrētā pakalpojuma sniegšana, tiks definēts pakalpojuma metodiskajās vadlīnijās, ņemot vērā problēmas raksturu, kas tiek risināta, un institucionālos kanālus mērķa grupas identifikācijai un atlasei.  VARAM:  Uzlabojot piekļuvi pirmsskolas izglītības iestādēm, tiks veicināta nodarbinātība un dzimumu līdzsvarota līdzdalība darba tirgū, kā arī veicināts labāks darba un privātās dzīves līdzsvars. Pirmsskolas izglītības, t.i., laika posmam no dzimšanas līdz obligātajam skolas vecumam ir formējoša un svarīga nozīme bērna tālākajā attīstībā. Kvalitatīva pirmsskolas izglītība sniedz vienlīdzīgas attīstības iespējas bērniem, jo viņiem ir iespējams saņemt attīstībai nepieciešamo stimulāciju un atbalstu.  Atbalsts primāri paredzēts **ģimenēm, kuru bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.** Šādas ģimenes ir sociāli nevienlīdzīgākā situācijā, jo tām no saviem finanšu līdzekļiem ir jāsedz starpība, kas veidojas par privātajiem pirmsskolas pakalpojumiem. Atbalstu prioritāri plānots nodrošināt pašvaldībām, kurās ir vairāk bērnu, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  Pašvaldībām saistošajos noteikumos par bērnu uzņemšanu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir jāparedz nosacījumi, ka bērni no sociāli mazāk aizsargātām grupām tiek rindā uzņemti ārpus kārtas jeb prioritārā kārtībā. |
| **Iespējamie riski**  LM:  4.3.6.3. pasākumā - iespējamais riski: zema vecāku un bērnu aktivitāte dalībai pasākumā. Darbības risku mazināšanai – projekta īstenošanas personāla aktīva rīcība mērķa grupas personu uzrunāšanā un iesaistīšanā projektā gan Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, kā arī sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem..  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā - iespējamais risks, kas apdraudētu plānoto rezultātu sasniegšanu, varētu iestāties tad, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēma netiek veidota koordinēta starp daudziem starpdisciplinārajiem institūciju un multiprofesionālajiem speciālistu tīkliem, proti, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu turpina valstī attīstīt fragmentāri, atsevišķu politikas jomu ietvarā. Risku novēršanai nepieciešama pārmaiņu vadības aģenta Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide, nosakot iestādes funkcionālu darbību vairākās politikas jomās.  Otrkārt, identificējams risks, kas saistīts ar neprecīzām dažādo agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu pieprasījuma prognozēm. Uz Darbības programmas sagatavošanas brīdi Latvijā nav īstenots neviens pētījums, kuru varētu izmantot par pamatu pakalpojumu apjoma noteikšanai, t.i., kurā analizēta bērnu attīstības grūtību, traucējumu vai nepietiekamību izplatība kohortā. Līdz ar to dažādo agrīnā preventīvā atbalstas pakalpojumu apjoma noteikšanai par pamatu ņemti ārvalstu dati. Tiek pieņemts, ka kopējais iznākuma rādītājs projekta īstenošanas gaitā tiks sasniegts, koriģējoties aptvertās mērķa grupas skaitam starp dažādajiem piedāvātajiem pakalpojumiem.  4.3.6.9.pasākumā –identificējams risks, kas saistīts ar neprecīzām preventīvā atbalsta pakalpojumu pieprasījuma prognozēm.  VARAM:  Iespējams datu neprecizitātes risks, ko var novērst, aicinot pašvaldības sniegt aktuālu informāciju. Nozaru reformas, stratēģisko uzstādījumu, uzsvaru maiņa ārkārtas u.c. situāciju ietekmē, plānoto darbību izmaksu pieaugums, pašvaldību līdzfinansējuma nodrošinājums, bērnu skaita izmaiņas demogrāfisko procesu ietekmē, izglītojamo skaita izmaiņas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs, t.sk. jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības, paplašināšanas rezultātā. Risku novēršanai paredzēts regulāri apkopot informāciju no pašvaldībām par pirmsskolas izglītības pieejamības problēmām un plānotajiem risinājumiem. Tāpat Izglītības likumā paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ved un uztur reģistru izglītojamo (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) uzskaitei, kurā vecāki (personas, kas realizē aizgādību) var elektroniski pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmu apguvei izglītības iestādē, kas uzlabos datu pieejamību. |
| **Rādītāja sasniegšana** | LM:  4.3.6.3. pasākumā rādītāju uzskata par sasniegtu, kad mērķa grupas persona uzsākusi atbalsta saņemšanu projekta ietvaros. Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina finansējuma saņēmēja iesniegti dokumenti (piemēram, izraksts no klientu lietas, mērķa grupas izvērtējums par nepieciešamo psiholoģisko un sociālo atbalstu u.c.) [[8]](#footnote-9).  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts.  VK/PKC:  4.3.6.7. un 4.3.6.9. pasākumā rādītājs tiks sasniegts ar brīdi, kad plānotais mērķa grupas personu skaits būs saņēmis projekta ietvaros pieejamos agrīnās intervences pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšana tiks apstiprināta līdz ar bērna aizbildņa rakstisku pieteikumu pakalpojuma saņemšanai un citas nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu Pārresoru koordinācijas centram/Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestam.  VARAM:  Rādītājs tiks uzskaitīts par sasniegtu, kad tiks noslēgta vienošanās ar FS par projekta īstenošanu. |
|  | |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **EECO18** |
| **Rādītāja nosaukums** | Nacionāla, reģionāla vai vietēja mēroga valsts administrācijas vai sabiedrisko pakalpojumu iestāžu un pakalpojumu skaits, kas saņēmuši atbalstu |
| **Rādītāja definīcija** | Ar valsts pārvaldi saprot: centrālo, reģionālo un vietējo struktūru izpildu un likumdošanas pārvaldi; fiskālo lietu administrēšana un uzraudzība (nodokļu shēmu darbība; preču nodokļa / nodokļu iekasēšana un nodokļu pārkāpumu izmeklēšana; muitas administrācija); budžeta izpilde un valsts līdzekļu un valsts parāda pārvaldība (naudas piesaistīšana un saņemšana un to izmaksu kontrole); vispārējās (civilās) pētniecības un attīstības politikas un saistīto fondu administrēšana; ekonomiskās un sociālās plānošanas un statistikas pakalpojumu administrēšana un darbība dažādos pārvaldes līmeņos (Eurostat definīcija).  Sabiedriskie pakalpojumi attiecas uz jebkuru publisku vai privātu struktūru, kas sniedz pakalpojumus sabiedrībai. Šīs definīcijas privātais elements ir būtisks gadījumos, kad dažus pakalpojumus valsts sniedz lieliem privātiem vai daļēji privātiem pakalpojumu sniedzējiem, t.i., privātām struktūrām ar publisku funkciju.  Avots: Eurostat, NACE 2. red. Ekonomisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2008. gads (286. lpp.).[[9]](#footnote-10) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Iestāžu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | Kopā: 282, t.sk.  LM – 2 (1 (4.3.6.2.) + 1 (4.3.6.5.))  VK/PKC – 273 (4.3.6.7.); 6 (4.3.6.8.); 1 (4.3.6.9.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | Kopā: 845, t.sk.  LM – 2  VK/PKC – 836 (4.3.6.7.); 6 (4.3.6.8.); 1 (4.3.6.9.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[10]](#footnote-11)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**: Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[11]](#footnote-12)**  LM – projekta dati.  VK/PKC – projekta dati  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  LM:  4.3.6.2. pasākumā - sasniedzamā vērtība noteikta, pieņemot, ka rādītājs tiks izpildīts, finansējuma saņēmējam (VDEĀVK, kas saskaņā ar tās nolikumu veic prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi Latvijas Republikā) noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu.  VDEĀVK darbības stratēģijā izvirzītas galvenās prioritātes: kvalitatīvas un nepārtrauktas prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes nodrošināšana; motivēti un kvalificēti darbinieki; darbības procesu optimizācija un invaliditātes informācijas sistēmas pilnveidošana bērnu invaliditātes noteikšanas jomā.  Ieguldot pieejamo kopējo finansējumu 1 000 000 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējumu 850 000 *euro* apmērā, VDEĀVK kā finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros paredz:  1) mācību programmu izstrādi/aprobēšanu, darbinieku, t.sk. ārstu, speciālistu, iestādes amatpersonu, atbalsta funkciju veicēju profesionālo spēju stiprināšanu (t.sk. mācības) un metodiskās vadības pilnveidi;  2) VDEĀVK procesu un analītiskās funkcijas attīstību;  3) sabiedrības informēšanu par aktualitātēm invaliditātes noteikšanas, darbspējas vērtēšanas, ierobežojumu vērtēšanas procesā;  4) invaliditātes informatīvās sistēmas pilnveidi atbilstoši bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveidei un papildināšanu ar datu analītikas moduli VDEĀVK procesu un analītikas funkcijas attīstības pilnveidošanai;  5) VDEĀVK sniegto pakalpojumu uzlabošanu, izstrādājot vienotu informācijas sniegšanas modeli par pieejamo atbalstu invaliditātes gadījumā.  Izmaksu plānojumā ietverts iespējamais izmaksu pieaugums – neparedzētās izmaksas 3 % apmērā.  4.3.6.5. pasākumā - sasniedzamā vērtība noteikta, pieņemot, ka rādītājs tiks izpildīts, finansējuma saņēmējam (VBTAI, kas šobrīd saskaņā ar tās nolikumu nodrošina normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu darbības jomā) noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu.  Ņemot vērā, ka VBTAI ir koordinējošā iestāde bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, tad īpaši nozīmīgi ir stiprināt šīs iestādes kapacitāti, darba metodoloģiju, aktualizējot prevencijas pasākumu īstenošanu, tostarp koncentrējoties uz ģimenēm ar fokusu uz bērnu, uz bērna un ģimenes individuālajām vajadzībām vērstas pieejas nodrošināšanu pakalpojumu plānošanā un sniegšanā.[[12]](#footnote-13)  Ieguldot pieejamo kopējo finansējumu 13 050 000 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējumu 11 092 500 *euro* apmērā, VBTAI kā finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros paredz:   1. riska ģimenēm pieejamo pakalpojumu un atbalsta sistēmas pieejamības izvērtējumu, tostarp, starptautiskās pieredzes un atbalsta pakalpojumu klāsta izpēti, pētījumu par Latvijā nodrošinātajiem pakalpojumiem riska ģimenēm un ģimenēm ar bērniem, kuriem izveidojušās uzvedības vai atkarības problēmas; 2. sabiedriskās domas aptaujas par iedzīvotājiem un ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzējiem par vēlamajiem pakalpojumiem krīzes situācijās, kas saistītas ar bērna uzvedības problēmām, esošajiem un vēlamajiem pakalpojumiem bērnu uzvedības un atkarības problēmu mazināšanai, kā arī izglītības iestāžu un darba devēju aptauja par iesaisti pusaudžu teorētisko un praktisko profesionālo zināšanu apguvē, veicinot pusaudžu profesionālo ievirzi un nodarbinātību; 3. atbalsta pakalpojumu attīstību atbilstoši riska ģimenes un bērnu individuālajām vajadzībām pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai, tostarp, bērna atbalsta personas ieviešanu pašvaldībās, Latvijā funkcionējošo ģimenes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveidi, atbalsta ģimenes tīkla pakalpojuma izveidi un aprobēšanu, kā arī inovatīvu pakalpojumu ieviešanu vientuļajiem vecākiem, vecākiem ar garīgās veselības traucējumiem; 4. individuāli pedagoģiskas sociālās rehabilitācijas metodes ieviešanu darbā ar pusaudžiem ar nozīmīgām uzvedības un/vai atkarības problēmām un pasākumus pusaudža ierastās vides atveseļošanai.     Izmaksu plānojumā ietverts iespējamais izmaksu pieaugums vidēji 10 % apmērā (prognoze balstīta uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par inflāciju[[13]](#footnote-14)).  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā ar plānotajām investīcijām paredzēts sniegt atbalstu kopumā 836 nacionāla un vietēja mēroga institūcijām, tostarp:   * 700 izglītības iestādēm jeb 50% no kopējā izglītības iestāžu skaita; * 36 sociāliem dienestiem jeb 90% no kopējā sociālo dienestu skaita pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas; * ārstniecības iestādēm, tostarp primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un stacionārām iestādēm; * bāriņtiesām, paredzot sasniegt 90% no kopējā bāriņtiesu skaita pēc administratīvi teritoriālās reformas un bāriņtiesu reformas pabeigšanas; * izglītības pārvaldēm, paredzot sasniegt 90% no kopējā izglītības pārvalžu skaita pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas; * Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestam; * Sabiedrības integrācijas fondam.   Ieguldot finansējumu kopumā 4 269 678 EUR apmērā, caur Pārresoru koordinācijas centra/Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta veidoto un koordinēto institucionālo atbalsta tīklu paredzēts nodrošināt šādu aktivitāšu īstenošanu:  a. pedagogu komandu supervīzijas, lai uzlabotu pedagogu zināšanas, prasmes un motivāciju darbā ar bērniem, kuriem novērojamas dažāda rakstura attīstības grūtības, traucējumi vai attīstības nepietiekamība bioloģisku, sociālu vai psihoemocionālu cēloņu dēļ. Supervīzijas tiks sniegtas kā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, tā arī pedagogu komandām no vispārizglītojošām iestādēm un speciālās izglītības iestādēm, kopumā paredzot 3 600 supervīzijas plānošanas periodā. Vienas komandas supervīzijas izmaksas rēķinātas 100 EUR apmērā, sekojoši 3 600 supervīzijas \* 100 EUR = 360 000 EUR;  b. semināri un praktiskie treniņi izglītības iestāžu, sociālo dienestu, bāriņtiesu, ārstniecības iestāžu un izglītības pārvalžu zināšanu un kompetenču stiprināšanai, lai uzlabotu starpinstitūciju sadarbību un sekmētu sadarbības algoritmu izstrādi un iedzīvināšanu starp iesaistītajām pusēm agrīnās prevencijas pakalpojumu vajadzību savlaicīgai identificēšanai un nodrošināšanai. Plānošanas periodā paredzēts organizēt vismaz 15 semināru un praktisko treniņu ciklu, kur viena semināru cikla izmaksas ir 10 000 EUR. Sekojoši 15 semināru cikli \* 10 000 EUR = 150 000 EUR;  c. novērtēšanas instrumentu sistēmas izstrāde, diagnostisko rīku iegāde, aprobēšana, validēšana bērnu attīstības grūtību, nepietiekamību un traucējumu savlaicīgai identificēšanai gan universālā līmenī (nodrošina pedagogs), gan arī speciālistu līmenī (nodrošina speciālisti, t.sk. atbalsta personas izglītības iestādēs), kā arī iesaistīto speciālistu apmācības darbam ar minētajiem rīkiem. Kopējās novērtēšanas instrumentu sistēmas izstrādes izmaksas rēķinātas 1 850 000 EUR apmērā, bet apmācības 320 000 EUR apmērā;  d. pierādījumos balstītu agrīnās prevencijas programmu ieviešanas koordinēšana un metodiskā vadība, organizējot apmācības pakalpojumu sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem. Kopējās izmaksas plānojot 800 000 EUR apmērā;  e. izpētes attīstības grūtību, nepietiekamību un traucējumu identificēšanai bērnu kohortā, ņemot vērā, ka līdz šim pētījumos Latvijā bērnu, kas jaunāki par 10 gadu vecumu, situācija un vajadzības praktiski nemaz nav apzinātas. Kopumā plānots īstenot četras izpētes, vidējās izmaksas 60 000 EUR, kopā 240 000 EUR;  f. citas izmaksas agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu koordinācijai, administratīvai vadībai un pieejamības nodrošināšanai 549 678 EUR apmērā.  Minētās ieguldījumu vajadzības un modelis to nodrošināšanai definēts 2019.gada 3.septembrī Ministru kabinetā apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”.  4.3.6.8. pasākumā ar plānotajām investīcijām 4 350 000 EUR apmērā plānots sniegt atbalstu kopumā sešām institūcijām vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas izstrādei savlaicīga agrīnās preventīvā atbalsta vajadzību identificēšanai un informācijas apmaiņai starp bērnu labbūtības sistēmas funkcionēšanā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem. Finansējuma saņēmējs – Pārresoru koordinācijas centrs, kurš tālākā procesā nodrošinās vienotās sistēmas izstrādi sadarbībā ar veselības, izglītības, iekšlietu, labkājības jomu institūcijām un Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu. Minētie līdzekļi paredzēti šādu darbu veikšanai:   * Agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu saņēmēju reģistrēšanas moduļa satura izstrādei (1.kārta) – 80 000 EUR * Agrīnā preventīvā atbalsta pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas moduļa satura izstrādei (2.kārta) – 30 000 EUR * Tehniskā risinājuma risku analīzes un vadības informācijas sistēmas 1. un 2.kārtai izstrādei – 372 600 EUR * Nepieciešamā informācijas apjoma un avotu definēšanai, kā arī datu apmaiņas plūsmas agrīnai attīstības risku identificēšanai (3.kārta) – 300 000 EUR * Tehniskā risinājuma nodrošināšanai vienotā risku analīzes un vadības sistēmā, salāgojot ar citām IS (3.kārta) – 3 000 000 EUR * Administratīvās izmaksas 15% - 567 400 EUR   4.3.6.9. pasākumā savukārt ieguldot finansējumu 8 625 000 EUR apmērā caur Sabiedrības integrācijas fondu, plānota grantu projektu konkursa organizēšana, kas sekmē ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības nostiprināšanu Latvijā.  **Starpposma vērtības aprēķins**  LM:  Starpposma vērtība noteikta, pieņemot, ka:  4.3.6.2. pasākumā - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks apstiprināts projekta iesniegums, noslēgts līgums par projekta īstenošanu par atbalsta pasākumiem VDEĀVK klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei.  4.3.6.5. pasākumā - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks apstiprināts projekta iesniegums, noslēgts līgums par projekta īstenošanu par prevencijas, diagnostikas un sociālās rehabilitācijas atbalsta pasākumiem ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai.  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā plānots, ka līdz 2024.gada 31.decembrim projekta ietvaros tiks sasniegta trešdaļa no visām mērķa grupas iestādēm, tostarp būs noslēgti līgumi ar Pārresoru koordinācijas centru un Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu par atbalsta pasākumu īstenošanu, kā arī būs noslēgtas vienošanās ar izglītības iestādēm par supervīziju nodrošināšanu un noorganizēti vismaz trīs semināru un praktisko treniņu cikli ar izglītības iestāžu, sociālo dienestu, bāriņtiesu, ārstniecības iestāžu un izglītības pārvalžu līdzdalību, kopumā aptverot vismaz 273 iestādes.  4.3.6.8.pasākumā plānots, ka līdz 2024.gada 31.decembrim būs noslēgti līgumi ar Pārresoru koordinācijas centru, Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu un četrām veselības, izglītības, labklājības un iekšlietu jomas institūcijām par vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas izveidi.  4.3.6.9. pasākumā plānots, ka līdz 2024.gada 31.decembrim būs noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par grantu projektu konkursa organizēšanu. |
| **Intervences loģika**  LM:  4.3.6.2. pasākumā - paredzētā atbalsta rezultātā tiks paaugstināta VDEĀVK klientu apkalpošanas efektivitāte un kvalitāte, speciālistu profesionālās spējas, vienlaikus samazinot invaliditātes ekspertīzei patērēto laiku;  4.3.6.5. pasākumā - paredzētā atbalsta rezultātā tiks īstenoti pasākumi bērnu deviantas uzvedības veidošanās risku mazināšanai, nodrošinot savlaicīgu intervenci, tiks attīstīta inovatīvu pakalpojumu sniegšana ģimenēm ar bērniem, jo īpaši bērniem ar uzvedības traucējumiem un atkarības problēmām.  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā ieguldījumi paredzēti pedagogu komandu supervīzijām, kuru mērķis ir uzlabot pedagogu zināšanas, prasmes un motivāciju darbam ar t.s. grūtiem bērniem – tiem, kuriem novērojamas dažāda rakstura attīstības grūtības, traucējumi vai attīstības nepietiekamība bioloģisku, sociālu vai psihoemocionālu cēloņu dēļ.  Tāpat arī atbalsts paredzēts izglītības iestāžu, sociālo dienestu, bāriņtiesu, ārstniecības iestāžu un izglītības pārvalžu zināšanu un kompetenču stiprināšanai, kas palīdzēs veidot visaptverošu starpsektorālu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu bērnu attīstības potenciāla iespējināšanai, uzlabos starpinstitūciju sadarbību un sekmēs sadarbības algoritmu izstrādi un iedzīvināšanu starp iesaistītajām pusēm agrīnās intervences pakalpojumu vajadzību savlaicīgai identificēšanai un nodrošināšanai. Šis ir priekšnosacījums, lai plānotie preventīvā atbalsta pakalpojumi precīzāk un mērķētāk sasniegtu bērnus un ģimenes, kuriem tie visvairāk nepieciešami.  Ieguldījumi paredzēti arī nacionāla līmeņa institūciju darbības koordinācijas uzlabošanai – Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestam un Pārresoru koordinācijas centram, kas nodrošinās vairāku atbalsta pasākumu īstenošanu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas ietvarā. Caur nacionāla līmeņa institūciju atbalstu tiks nodrošināta sadarbības uzlabošana starp valsts, reģionāla līmeņa un pašvaldību līmeņa institūcijām. Tāpat Dienests un PKC sadarbībā ar zinātniskām institūcijām un nevalstiskām organizācijām veidos novērtēšanas instrumentu sistēmu bērnu attīstības grūtību, nepietiekamību un traucējumu savlaicīgai identificēšanai, nodrošinās agrīnās intervences programmu ieviešanas koordinēšanu un metodisko vadību, kā arī organizēs nepieciešamās izpētes attīstības grūtību, nepietiekamību un traucējumu identificēšanai bērnu kohortā, kas ļaus skaidrāk pamatot ieguldījumu vajadzības un to apjomu.  4.3.6.8. Pāresoru kooridnācijas centrs un Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests sadarbībā ar partneriem izglītības, veselības, labklājības un iekšlietu jomās nodrošinās vienotās risku analīzes un vadības informācijas sistēmas izstrādi savlaicīgai agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību identificēšanai un informācijas apmaiņai starp bērnu labbūtības sistēmas funkcionēšanā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem, lai tādējādi līdzās bērnu tiesību aizsardzībai sekmētu arī agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas un pakalpojumu attīstīšanu. Vienotajā risku analīzes un vadības informācijas sistēmā tiks iestrādāts arī modulis, kas paredz to bērnu un ģimeņu uzskaiti, kuri saņēmuši agrīnās intervences pakalpojumus, to speciālistu uzskati, kuri apguvuši zināšanas un prasmes darbam ar noteiktiem diagnosticējošiem instrumentiem un intervences programmām, kā arī ieviešanai Latvijā adaptēto un standartizēto diagnosticējošo rīku, intervences programmu un terapiju uzskaiti, kas kopā veido agrīnās intervences tehnoloģiju sistēmu.  4.3.6.9. Sabiedrības integrācijas fonds būs atbildīgs par grantu projektu konkursa organizēšanu, kas sekmē ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības nostiprināšanu Latvijā. |
| **Iespējamie riski**  LM:  4.3.6.2. un 4.3.6.5. pasākumā - iespējamais risks varētu būt nekvalitatīvu nodevumu izstrāde, kas var ietekmēt sekmīgu pasākuma īstenošanu noteiktajā laikā un atbilstoši izvirzītajam mērķim. Riska mazināšanai tiks pastiprināts projekta īstenošanas personāla darbs ar pakalpojuma sniedzējiem regulārai pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzraudzībai.  VK/PKC:  4.3.6.7., 4.3.6.8. un 4.3.6.9. pasākumā iespējamais risks, kas apdraudētu plānoto rezultātu sasniegšanu, varētu rasties tad, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēma netiek veidota koordinēta starp daudziem starpdisciplinārajiem institūciju un multiprofesionālajiem speciālistu tīkliem, proti, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu turpina valstī attīstīt fragmentāri, atsevišķu politikas jomu ietvarā. Risku novēršanai nepieciešama pārmaiņu vadības aģenta Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide, nosakot iestādes funkcionālu darbību vairākās politikas jomās. |
| **Rādītāja sasniegšana –** pabeigtās darbības, kas liecina, ka rādītājs ir sasniegts | LM:  4.3.6.2. un 4.3.6.5. pasākumā - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks apstiprināts projekta iesniegums, noslēgts līgums par projekta īstenošanu.  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts.  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā rādītājs tiks sasniegts, kad tiks īstenotas projekta ietvaros plānotās supervīzijas izglītības iestādēm, apmācības un praktiskie treniņi bāriņtiesām, sociāliem dienestiem, ārstniecības iestādēm, izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm (noslēgtas vienošanās par sadarbību agrīnās prevencijas sistēmas ietvaros), kā arī kad tiks noslēgts līgums ar Pārresoru koordinācijas centru un Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu par atbalsta pasākumu koordinēšanu.  4.3.6.8.pasākumā rādītājs tiks sasniegts, kad būs noslēgti līgumi ar Pārresoru koordinācijas centru, Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestu un četrām veselības, izglītības, labklājības un iekšlietu jomas institūcijām.  4.3.6.9. pasākumā rādītājs tiks sasniegts, kad būs noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **i.4.3.6.a** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Biedrības un nodibinājumi, mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi, kas saņēmuši atbalstu** |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājā tiks uzskaitītas biedrības un nodibinājumi, vai uzņēmumi, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, neatkarīgi no to juridiskās formas, un tajā ietilpst kooperatīvie uzņēmumi un sociālās ekonomikas uzņēmumi. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais iznākuma rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Biedrību, nodibinājumu un uzņēmumu skaits |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | LM – 10 (4.3.6.4.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | LM – 13 (4.3.6.4.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[14]](#footnote-15)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[15]](#footnote-16)**  LM – projekta dati.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  LM:  4.3.6.4. pasākumā - **sasniedzamā vērtība noteikta**, balstoties uz pieņēmumiem par iesniegto projektu skaitu uz 31.12.2029. APIA ietvaros plānots:  1) sniegt inovatīvus pakalpojumus no vardarbības cietušām personām no ievainojamām grupām (veci cilvēki, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, cilvēki ar invaliditāti, cilvēki ar iepriekšējo sodāmību, personas pēc ieslodzījuma un probācijas klienti) - 9 projekti;  2) nodrošināt sociālo pakalpojumu augsta riska vardarbības ģimenē gadījumos - 1 projekts;  3) pilotēt jaunas pieejas mobinga un savstarpējas vardarbības bērnu un jauniešu vidū novēršanai un mazināšanai - 3 projekti.  Pakalpojumu mērķgrupa ir plaša un vienlaikus specifiska, jo saskarē ar vardarbību nonākušām personām ir nepieciešams atšķirīgs pakalpojumu un intervenču klāsts, nekā līdz šim ir pieejams, ņemot vērā viņu lielāku atkarību no tuviniekiem un aprūpētājiem. Šobrīd pakalpojumus no vardarbības cietušām personām sniedz tādas nevalstiskās organizācijas, kā, piemēram, biedrība "Centrs MARTA", nodibinājums "Centrs Dardedze", nodibinājums "Centrs Valdardze", biedrība "Patvērums "Droša māja"", krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" u.c.  Pasākumā paredzēts piesaistīt tādus finansējuma saņēmējus, kam jau ir pieredze ar konkrētām iedzīvotāju grupām, pilotēt efektīvākus risinājumus palīdzības sniegšanai no vardarbības cietušām iedzīvotāju grupām, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības.  Plānots, ka inovatīvi pakalpojumi tiks sniegti 1 440 no vardarbības cietušām personām no ievainojamām grupām (480 unikālas personas) un 150 personām augsta riska vardarbības ģimenē gadījumos, kopā 1 590 personām.  Vidējās izmaksas vienai personai 489,05 *euro*. Kopējās izmaksas 10 projektu (t.i., 1 projekts, kura ietvaros ir plānots nodrošināt sociālo pakalpojumu augsta riska vardarbības ģimenē gadījumos, un 9 projekti, kuru ietvaros ir plānots sniegt inovatīvus pakalpojumus no vardarbības cietušām personām no ievainojamām grupām) īstenošanai ir 1 088 636 *euro*, no tā tiešās izmaksas 777 597 *euro* (1 590 personas x ~489,05 *euro*), netiešās izmaksas (vienotā likme 40 % apmērā no tiešajām izmaksām) 311 039 *euro*.  Latvijā līdz šim nav veikts pētījums, kas statistiski atspoguļotu konkrētu bērnu un jauniešu skaitu, kas cieš no mobinga vai savstarpējās vardarbības.  Latvijā uz 30.06.2021. ir reģistrēti 372 301 bērni, no kuriem skolas vecuma bērni (7-18 gadi) ir 228 292.  Ņemot vērā, ka pakalpojumu no vardarbības cietušiem bērniem dzīvesvietā ik gadu saņem aptuveni 1 000 bērni, tad indikatīvais pakalpojuma mērķgrupas skaits, kuriem nepieciešams pakalpojums, 2 gados ir 2 000 bērni. Projekta ietvaros plānots nodrošināt pakalpojumus vidēji 1 432 personām. Vidējās izmaksas vienai personai 208,50 *euro*. Kopējās izmaksas 3 projektu īstenošanai ir 418 000 *euro*, no tām tiešās izmaksas 298 571 *euro* (1 432 personas x ~208,50 *euro*), netiešās izmaksas (vienotā likme 40 % apmērā no tiešajām izmaksām) 119 429 *euro*.  Izmaksu plānojumā ietverts iespējamais izmaksu pieaugums vidēji 10 % apmērā (prognoze balstīta uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par inflāciju[[16]](#footnote-17)).  Projektu īstenošanai kopējais finansējums ir 1 506 636 *euro*, t.sk. ESF finansējums 1 280 640 *euro* (t.i., 1 088 636 *euro* + 418 00 *euro*).  **Starpposma vērtība:**  LM:  4.3.6.4. pasākumā - **starpposma vērtība noteikta**, balstoties uz pieņēmumiem par iesniegto projektu skaitu uz 31.12.2024. - proti, līdz 31.12.2024. plānots ar 10 no 13 finansējuma saņēmējiem noslēgt līgumus par projektu īstenošanu par inovatīvu pakalpojumu sniegšanu ievainojamām grupām un augsta riska gadījumos (10 projekti). |
| **Intervences loģika**  LM:  4.3.6.4. pasākumā - plānotie ieguldījumi ir nepieciešami vardarbības mazināšanai īpaši ievainojamām grupām (veci cilvēki, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, cilvēki ar invaliditāti, probācijas klienti, personas pēc ieslodzījuma u.c.), kā arī ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, jo esošie pakalpojumi nenodrošina atbilstoši šo mērķgrupu individuālajām vajadzībām nepieciešamās intervences un atbalsta mehānismus. Īstenojot plānotos pasākumus cietušie no īpaši ievainojamām grupām saņems viņiem nepieciešamu palīdzību, pilotprojektu ietvaros tiks izstrādāti ieteikumi, kas palīdzēs mazināt šķēršļus pakalpojumu saņemšanai, tiks sagatavoti cietušo atbalsta speciālisti, kas vada gadījumu, sadarbojoties ar citām iestādēm, lai nodrošinātu cietušo drošību, kā arī nodrošināti inovatīvi risinājumi bērnu un jauniešu savstarpējās vardarbības novēršanai. Uzņēmumi vai NVO kā finansējuma saņēmēji:   * pilotēs efektīvākos risinājumus palīdzības sniegšanai no vardarbības cietušām iedzīvotāju grupām, ņemot vērā viņu individuālās vajadzības; * pilotēs cietušo atbalsta speciālistu sniegto pakalpojumu efektivitāti; * sniegs priekšlikumus esošo pakalpojumu groza papildināšanai ar inovatīviem pakalpojumiem. |
| **Iespējamie riski**  LM:  4.3.6.4. pasākumā - plānots īstenot projektus, kur finansējuma saņēmēji var būt uzņēmumi vai nevalstiskas organizācijas, taču atklātas projektu iesniegumu atlases rezultātā viens uzņēmums var īstenot vairāk nekā vienu projektu, tādējādi faktiski atbalstu saņēmušo unikālo uzņēmumu vai organizāciju skaits var būt mazāks, nekā plānots. Pastāv risks, ka būs zems atbalsta pasākumu apmeklējums, personu motivācijas trūkums un neieinteresētība dalībai projektā. Riska novēršanai tiks veikts individuāls darbs ar mērķa grupu, kā arī tiks nodrošināts informatīvais darbs, popularizējot pasākuma saturu, akcentējot tā pozitīvo ietekmi uz personām, kuras cietušas no vardarbības vai mobinga. |
| **Rādītāja sasniegšana** | LM:  4.3.6.4. pasākumā - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad tiks noslēgts līgums par projekta īstenošanu.  Rādītāja uzskaites līmenis – pasākums. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **i.4.3.6.b** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Speciālistu, kuri piedalījušies mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā, skaits** |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājā tiks uzskaitītas personas, kuras piedalījušās mācībās un ieguvušas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā |
| **Rādītāja veids** | Specifiskais iznākuma rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Personu skaits[[17]](#footnote-18) |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | Kopā: LM – 976 (4.3.6.1.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | Kopā: LM – 5 988 (4.3.6.1.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[18]](#footnote-19)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[19]](#footnote-20)**  Projekta dati.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  LM:  4.3.6.1. pasākumā – sasniedzamā vērtība aprēķināta, balstoties uz šādiem pieņēmumiem, kas izrietoši no VBTAI ES fondu 2014.–2021. gada plānošanas perioda SAM 9.2.1.3. pasākuma projekta "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" (2016–2023) (turpmāk – SAM 9.2.1.3. projekts):  a) SAM 9.2.1.3. pasākuma ietvaros kopā paredzēts apmācīt 6 776 speciālistus bērnu tiesību aizsardzības jomā (tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki, advokāti, Valsts probācijas dienesta darbinieki, sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbinieki, bāriņtiesu darbinieki, VBTAI darbinieki u.c.). Tai skaitā, vidēji 167 speciālisti gadā tiek apmācīti **40 stundu mācību programmā**.  Aprēķins veikts, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un pieņemot, ka projekta īstenošanas laikā speciālistu mainība sasniegs vidēji 8 %, attiecīgi 40 stundu mācību programmā bērnu tiesību aizsardzības jomā ik gadu tiks iesaistīti 180 speciālisti, kopā projekta laikā apmācot 1 080 personas.  180 speciālisti x 6 gadi = 1 080 speciālisti (unikālas personas).  Vidējās izmaksas vienas personas mācībām 125 *euro*, kopējās izmaksas 135 000 *euro* (1 080 personas x 125 *euro*).  b) SAM 9.2.1.3. projektā **24 stundu apmācību programmā** ik gadu tiek apmācīti vidēji 824 speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jomā.  Aprēķins veikts, balstoties uz līdzšinējo pieredzi un pieņemot, ka projekta īstenošanas laikā speciālistu mainība sasniegs vidēji 8 %, attiecīgi ik gadu iesaistot vidēji 890 speciālistus, sešu gadu laikā 5 340 speciālistus, t.sk. 4 818 unikālas personas (plānots, ka projekta pēdējos gados apmācībās var piedalīties vidēji 10 % speciālistu, kuriem atbilstoši MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu" ik pēc 5 gadiem nepieciešams atjaunot zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.  890 personas x 6 gadi = 5 340 personas; 5 340 personas - ~10 % (522 personas) = 4 818 unikālas personas.  Vidējās izmaksas vienas personas mācībām 110 *euro*, kopējās izmaksas 587 400 *euro* (5 340 personas x 110 *euro*).  Speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jomā mācības 24 stundu mācību programmā tiks organizētas pēc moduļu principa (pa mācību tēmām), attiecīgi aprēķinā ņemts vērā, ka unikālo personu skaitā tiek ieskaitīta persona pēc atkārtotas dalības, t.i., pēc katra kārtējā mācību moduļa apguves.  Papildus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides ietvaros plānots izveidot jaunu amatu – bērnu atbalsta speciālists, kurš darbosies katrā Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā un kuram kvalitatīvai pienākumu pildīšanai nepieciešams apgūt zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jautājumos (160 stundu mācību programma). Paredzēts, ka katrā Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrā (Latvijā kopā 18 centri) darbosies vidēji 5 bērnu atbalsta speciālisti, attiecīgi kopā plānots iesaistīt 90 bērnu atbalsta speciālistus.  18 Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri x 5 personas = 90 unikālas personas  Vidējās izmaksas vienas personas mācībām 1 189 *euro*, kopējās izmaksas 107 010 *euro* (90 personas x 1 189 *euro*).  Attiecīgi kopumā projekta ietvaros ir plānots atbalstīt 6 510 personas (t.i., 1 080 speciālisti, kas tiks iesaistīti 40 stundu mācību programmā + 5 340 speciālisti, kas tiks iesaistīti 24 stundu mācību programmā + 90 speciālisti, kas tiks iesaistīti 160 stundu mācību programmā) (kas ir 5 988 unikālas personas jeb vidēji 92 % no kopskaita).  Kopā speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei plānots finansējums 829 410 *euro* apmērā (t.i., 135 000 *euro* + 587 400 *euro* +107 010 *euro)*.  Izmaksu plānojumā ietverts iespējamais izmaksu pieaugums vidēji 10 % apmērā (prognoze balstīta uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par inflāciju).  Tādējādi atbalsta apmērs viena speciālista profesionālās kvalifikācijas pilnveidei 138,51 *euro* (829 410 *euro*/5 988 = 138,51 *euro*).  Kopumā ieguldot finansējumu 3 045 000 *euro* apmērā, t.sk. ESF finansējumu 2 588 250 *euro* apmērā, papildus speciālistu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, VBTAI kā finansējuma saņēmējs pasākuma ietvaros paredz:   1. izstrādāt bāriņtiesas darbinieku sertifikācijas sistēmu, 2. izstrādāt Bāriņtiesu likuma komentārus, 3. nodrošināt supervizora pakalpojumu bāriņtiesu darbiniekiem, 4. īstenot informatīvus pasākumus speciālistiem un sabiedrībai kopumā bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.   **Starpposma vērtības aprēķins**  LM:  4.3.6.1. pasākuma starpposma vērtība noteikta, balstoties uz pieņēmumiem par iesaistāmo personu skaitu un projekta īstenošanas termiņu - proti, ka projekta darbības faktiski tiks uzsāktas 2022. gadā un līdz 31.12.2024. īstenoto mācību ietvaros tiks iesaistīti aptuveni 15 % no visiem dalībniekiem (t.i., 15% no 6 510 personas = 976 unikālas personas). |
| **Intervences loģika**  LM:  4.3.6.1. pasākumā - plānotie ieguldījumi ir nepieciešami, lai, atbilstoši bāriņtiesu sistēmas reformai un institucionālajām izmaiņām, nodrošinātu bāriņtiesu sistēmas darbinieku un speciālistu profesionālo zināšanu un kvalifikācijas pilnveidi bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai. Speciālistu profesionālā sagatavotība un pilnveide veicinās koordinētu institūciju sadarbību bērna gadījuma vadībā un uz bērna labāko interešu nodrošināšanu vērstu speciālistu atbalstu ģimenēm ar bērniem. |
| **Iespējamie riski**  LM:  4.3.6.1. pasākumā - iespējamais riski: a) bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides ietvaros var mainīties bāriņtiesu funkcijas (atsevišķu funkciju pārdale tiesām, sociālajam dienestam), kas var ietekmēt bāriņtiesās nodarbināto skaitu (samazinot funkcijas, nodarbināto skaits samazinās); palielinot bāriņtiesu funkcijas, nodarbināto skaits bāriņtiesās var palielināties), attiecīgi var palielināties vai samazināties apmācāmo personu skaits; b) pēc Administratīvās teritoriālās reformas ieviešanas, jaunās pašvaldības var noteikt citu bāriņtiesu skaitu nekā ir pašvaldību skaits, kas var ietekmēt apmācāmo personu skaitu (plānots, ka katrā pašvaldībā būs viena bāriņtiesa, taču pašvaldības var apvienoties un veidot kopīgu bāriņtiesu, tādējādi kopējais bāriņtiesu skaits var būt mazāks nekā pašvaldību skaits). Darbības risku mazināšanai – projekta īstenošanas personāla aktīva sadarbība ar bāriņtiesām, pašvaldībām, sociālajiem dienestiem u.c. iestādēm un organizācijām, kas iesaistītas bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā mērķa grupas personu uzrunāšanai un iesaistīšanai projektā. |
| **Rādītāja sasniegšana** | LM:  4.3.6.1. pasākumā - rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad persona (speciālists, kura profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu) uzsāks mācības bērnu tiesību aizsardzības tiesību jomā.  Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina dokumenti (mācību pakalpojuma sniedzēja iesniegtie reģistrācijas dokumenti), kas apliecina, ka persona piedalījusies mācībās bērnu tiesību aizsardzības jomā.  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts (projekta daļa). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **i.4.3.6.c** |
| **Rādītāja nosaukums** | **Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas** |
| **Rādītāja definīcija** | Nodarbinātās personas ir personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu un kuras veic darbu par samaksu, peļņu vai ģimenes ieguvumu, vai kurām ir darbs vai uzņēmums, kurā šīs personas uz laiku ir pagaidu prombūtnē […].  Pašnodarbinātas personas, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību vai profesionālu praksi, arī tiek uzskatītas par nodarbinātām, ja izpildās viens no šiem nosacījumiem:  1) persona strādā savā biznesā, profesionālajā praksē vai saimniecībā, lai gūtu peļņu […];  2) persona nodarbojas ar uzņēmējdarbības, profesionālās prakses vai saimniecības darbības organizēšanu/vadīšanu […];  3) persona uzsāk uzņēmējdarbību, saimniecību vai profesionālo praksi […].  Avots: Eurostat, Eiropas Savienības darbaspēka apsekojums (EU-LFS) - Metodes un definīcijas - 2001. gads.[[20]](#footnote-21) |
| **Rādītāja veids** | Iznākuma |
| **Rādītāja mērvienība** | Personu skaits[[21]](#footnote-22) |
| **Bāzes (sākotnējās) vērtības gads un bāzes vērtība** | N/A |
| **Starpposma vērtība** uz 31.12.2024. | Kopā: 400, t.sk.  VK/PKC - 400 (4.3.6.7.) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | Kopā: 3750, t.sk.  VK/PKC – 3750 (4.3.6.7.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[22]](#footnote-23)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[23]](#footnote-24)**  Projekta dati. Informācija Eiropas Savienības (turpmāk - ES) fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KP VIS).  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā ar plānotajām investīcijām 3 037 500 EUR apmērā plānots sasniegt 3 750 pedagogus, kuri kopā ar tādu pašu skaitu bērnu un viņu vecāku piedalīsies multimodālās intervences programmās sociālo prasmju un uzvedības korekcijai bērniem. Aprēķins balstīts uz pieņēmumu, ka viena bērna sociālo prasmju un uzvedības korekcija multimodālā programmā, kuras obligāts priekšnosacījums ir arī pedagoga un vismaz viena vecāka dalība, vidēji izmaksā 810 EUR. Attiecīgi 810 EUR \* 3750 mērķa grupas personas = 3 037 500 EUR, kas kopā ar koordinēšanas un administratīvajām izmaksām 15% apmērā veido 3 493 125 EUR  **Starpposma vērtības aprēķins**  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākuma starpposma sasniedzamās iznākuma rādītāja vērtības noteikšana balstīta uz pieņēmumu, ka līdz 2024.gada 31.decembrim ar plānoto atbalsta pasākumu palīdzību tiks sasniegti aptuveni 11% no plānotās mērķa grupas jeb 400 personas no 3750. |
| **Intervences loģika**  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākuma ieguldījumi paredzēti, lai nodrošinātu multimodālas agrīnās prevencijas programmas īstenošanu, aptverot pedagogu, vecāku un bērnu mērķauditoriju. Ņemot vērā, ka programmas efektīva norise un bērna uzvedības un sociālo iemaņu korekcija iespējama tikai tad, kad dalībai programmā piekritusi ne vien ģimene, bet arī bērna pedagogs, kurš, kā liecina pieredze līdzīgu projektu īstenošanā, ne vienmēr ir gatavs līdziesaistīties, projekta ietvaros, tiks uzskaitīts tieši pedagogu skaits, kuri piedalījušies multimodālā intervences programmā.  Multimodālā intervences programma paredz bērnu uzvedības un sociālo iemaņu korekciju, pilnveidojot arī vecāku un pedagogu zināšanas un prasmes bērnu sociālemocionālās un uzvedības attīstības jautājumos.  Intervences programma tiks īstenota caur apmācītām pašvaldību speciālistu komandām, kuras nodrošinās programmas realizāciju reģionā, programmas koordinēšanu valsts līmenī nodrošinās Pārresoru koordinācijas centrs/Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienests.  Īstenotās intervences programmas gaitā tiks nodrošināta arī pakalpojumu efektivitātes vērtēšana īstermiņā un vidējā termiņā pēc programmas pabeigšanas. |
| **Iespējamie riski**  VK/PKC:  4.3.6.7. pasākuma iespējamais risks, kas apdraudētu plānoto rezultātu sasniegšanu, varētu iestāties tad, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēma netiek veidota koordinēta starp daudziem starpdisciplinārajiem institūciju un multiprofesionālajiem speciālistu tīkliem, proti, ja agrīnā preventīvā atbalsta sistēmu turpina valstī attīstīt fragmentāri, atsevišķu politikas jomu ietvarā. Risku novēršanai nepieciešama pārmaiņu vadības aģenta Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveide, nosakot iestādes funkcionālu darbību vairākās politikas jomās. |
| **Rādītāja sasniegšana** | VK/PKC:  4.3.6.7. pasākumā plānotais iznākuma rādītājs tiks sasniegts, kad mērķa grupas personas uzsāks dalību multimodālā intervences programmā. Rādītāja vērtības sasniegšanu apliecinās personas parakstīts pieteikums dalībai intervences programmā, kas kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem iesniegts Pārresoru koordinācijas centram /Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienestam. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.4.3.6.a** |
| **Rādītāja nosaukums** | Bērni, kas saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus vismaz 1-3 gadus |
| **Rādītāja definīcija** | Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumu vismaz 1-3 gadus |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Bērnu skaits[[24]](#footnote-25) |
| **Atsauces (sākotnējās) vērtības gads un atsauces vērtība** | 0 (2021. gads) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | VARAM: 1 177 |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[25]](#footnote-26)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām, gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[26]](#footnote-27)**  Projektu dati tiks izmantot rādītāju uzraudzībai.  Informācijas avots: projektu dati  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  *Darbības līmenis:* Kopējā mērķa vērtība veidosies no projektu datiem.  *Bāzes vērtības skaidrojums:*Bāzes vērtība ir 0, jo šādi dati iepriekš netika uzkrāti, t.sk., ņemot vērā, ka ES fondu 2014.-2020. gadam plānošanas periodā netiek sniegts mērķtiecīgs atbalsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamības veicināšanai.  **Sasniedzamās vērtības aprēķins**  Aprēķins: (19 140 000 *euro* / (12 mēn. \* 429 *euro*) /3 gadi) \* 0,95 = 1 177 bērni. Pieejamais finansējums ir 19 140 000 *euro*, t.sk. ESF+ finansējums 16 269 000 *euro*.  Atbilstoši EECO06 rādītāja “Dalībnieku skaits, kas jaunāki par 18 gadiem, uzsākot dalību ESF+ atbalsta ietvaros” VARAM noteiktajai vērtībai izmaksas uz vienu bērnu mēnesī privātās pirmsskolas iestādes apmeklēšanai vidēji sastāda 429 *euro*, savukārt viens bērns pieskatīšanas jeb privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu ar ES fondu atbalstu var saņemt ne ilgāk kā trīs gadus, no kā izriet, ka atbalstu var saņemt vismaz 1 239 bērni. Attiecībā uz bērnu skaitu, kas saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus vismaz 1-3 gadus, aprēķināti 95% no potenciālā atbalstu saņēmušo bērnu skaita (no iznākuma rādītāja EECO06 ietvaros plānotās 4.3.6.6.pasākuma vērtības, kas ir 1 239 bērni). Par pakalpojuma saņemšanas periodu tiek uzskatīts laiks, kad bērnam ir pieejams pakalpojums, ievērojot Ministru kabineta noteikumos par pasākuma īstenošanu noteiktos nosacījumus par laika periodu, kad pakalpojums netiek izmantots bērna slimības, vecāku atvaļinājuma vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ[[27]](#footnote-28). Ievērojot minēto, tiek pieņemts, ka pakalpojuma potenciāls objektīvu apstākļu dēļ var netikt 100% izmantots.  Papildu informācija: Reizi gadā (uz 1.oktobri) VARAM apkopo informāciju no pašvaldībām par reālo bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, kas tiek publicēta VARAM tīmekļa vietnē. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, uz 2021. gada 1. oktobri kopumā 21 pašvaldībā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 7 788 bērni.  Pēc atbalsta pasākuma īstenošanas, salīdzinot bērnu skaitu, kas tā ietvaros saņēmuši pirmsskolas izglītības pakalpojumus, ar aktuālajiem datiem, VARAM būs iespējams novērtēt atbalsta indikatīvo ietekmi[[28]](#footnote-29) uz rindā esošo bērnu skaita samazināšanu. |
| **Intervences loģika**  VARAM:  Atbalsts sekmēs bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, vecāku aktīvu atgriešanos darba tirgū, kā arī sniegs pozitīvu ietekmi uz reemigrāciju. Atbalsts bērnu pieskatīšanas un pirmsskolas izglītības pakalpojumu attīstībai risina pirmsskolas izglītības iestāžu nepietiekamību, tai skaitā iesaistot privāto sektoru, kas sniedz pakalpojumus papildus pašvaldību nodrošinātajiem pakalpojumiem.  Atbalsts primāri paredzēts **ģimenēm, kuru bērniem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.** Šādas ģimenes ir sociāli nevienlīdzīgākā situācijā, jo tām no saviem finanšu līdzekļiem ir jāsedz starpība, kas veidojas par privātajiem pirmsskolas pakalpojumiem. Atbalstu prioritāri plānots nodrošināt pašvaldībām, kurās ir vairāk bērnu, kuriem netiek nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.  Pašvaldībām saistošajos noteikumos par bērnu uzņemšanu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir jāparedz nosacījumi, ka bērni no sociāli mazāk aizsargātām grupām tiek rindā uzņemti ārpus kārtas jeb prioritārā kārtībā. |
| **Iespējamie riski**  VARAM:  Iespējams datu neprecizitātes risks, ko var novērst, aicinot pašvaldības sniegt aktuālu informāciju. Tāpat Izglītības likumā paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ievieš un uztur reģistru izglītojamo (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) uzskaitei, kurā vecāki (personas, kas realizē aizgādību) var elektroniski pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības programmu apguvei izglītības iestādē, kas uzlabos datu pieejamību. Vērtību var ietekmēt iekšējās migrācijas process, piemēram, ģimenēm no pierobežas pašvaldībām pārceļoties uz galvaspilsētu.  Sasniedzamajā vērtībā uz 2029. gadu nav ievērtēts risks saistībā ar Ukrainā izraisītās karadarbības rezultātā Latvijā uzņemto bēgļu ģimeņu iespējamo bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestāžu rindās. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Apstiprināts maksājuma pieprasījums, ar kuru tiek apstiprināti arī sasniegtie rādītāji. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.4.3.6.b** |
| **Rādītāja nosaukums** | Invaliditātes ekspertīzei patērētā laika samazinājums |
| **Rādītāja definīcija** | Rādītājā tiks ieskaitīts iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējā izskatīšanas ilguma samazinājums dienās, salīdzinot pret 2019. gadu. |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Dienu skaits |
| **Atsauces (sākotnējās) vērtības gads un atsauces vērtība** | 28,92 (2019. gads)[[29]](#footnote-30) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | LM – 22,92 (4.3.6.2.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[30]](#footnote-31)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[31]](#footnote-32)**  VDEĀVK – projekta dati.  Informācija ES fondu vadībā iesaistītajām iestādēm par rādītāju vērtību sasniegšanu būs pieejama KP VIS.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  **Sasniedzamā vērtībā noteikta**, pieņemot, ka īstenojot atbalsta pasākumus VDEĀVK klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums samazināsies vidēji par sešām dienām, salīdzinot pret 2019. gadu. Pieņēmumi balstīti uz datiem VDEĀVK publiskajos pārskatos (pieejami VDEĀVK tīmekļa vietnē: <https://www.vdeavk.gov.lv/lv/publikacijas-un-parskati>):  2017. gadā iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējais izskatīšanas ilgums veidoja 32,1 dienu, 2018. gadā – 32,87 dienas, 2019. gadā – 28,92 dienas. Tādējādi 2019. gadā, salīdzinot ar 2017. un 2018. gadu, iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi izskatīšanas ilgums ir samazinājies vidēji par 4 dienām. Pieņemot, ka projektā īstenoto pasākumu rezultātā iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi izskatīšanai nepieciešamā laika samazinājuma temps saglabāsies līdzšinējā līmenī, tiek prognozēts, ka līdz 31.12.2024.[[32]](#footnote-33) iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi izskatīšanas ilgums samazināsies kopumā vidēji par sešām dienām, salīdzinot ar 2019. gadu, un tas veidos vidēji 22.92 dienas.  Starpposma vērtība netiek noteikta, pieņemot, ka rādītājs tiks izpildīts, projektam noslēdzoties, kad tiks pabeigta atbalsta pasākumu VDEĀVK klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai īstenošana. |
| **Intervences loģika**  Paredzētā atbalsta rezultātā tiks paaugstināta VDEĀVK klientu apkalpošanas efektivitāte un kvalitāte, speciālistu profesionālās spējas, vienlaikus samazinot invaliditātes ekspertīzei patērēto laiku. |
| **Iespējamie riski**  Iespējamais risks varētu būt nekvalitatīvu nodevumu izstrāde, kas var ietekmēt sekmīgu pasākuma īstenošanu noteiktajā laikā un atbilstoši izvirzītajam mērķim. Riska mazināšanai tiks pastiprināts projekta īstenošanas personāla darbs ar pakalpojuma sniedzējiem regulārai pakalpojuma sniegšanas kvalitātes uzraudzībai. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad VDEĀVK gada publiskajā pārskatā, analizējot darbības datus par 2024. gadu, tiks izvērtētas iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi izskatīšanas ilguma izmaiņas salīdzinājumā pret 2019. gadu.  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts (projekta daļa). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.4.3.6.c** |
| **Rādītāja nosaukums** | Bērnu ar attīstības grūtībām, nepietiekamībām vai to veidošanās risku kumulatīvais skaits, kuriem veicināta pozitīva attīstība un pašrealizācija |
| **Rādītāja definīcija** | Bērnu ar attīstības grūtībām, nepietiekamībām vai to veidošanās risku kumulatīvais skaits, kuriem pateicoties saņemtajiem pierādījumos balstītiem agrīnās intervences atbalsta pakalpojumiem, veicināta pozitīva attīstība un pašrealizācija, mazinot riska faktoru ietekmi |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Bērnu skaits |
| **Atsauces (sākotnējās) vērtības gads un atsauces vērtība** | 51 bērns (2020. gads)[[33]](#footnote-34) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | Kopā: 22 650, t.sk.  VK/PKC – 14 150 (4.3.6.7.)  VK/PKC – 8 500 (4.3.6.9.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[34]](#footnote-35)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**: Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[35]](#footnote-36)**  PKC – projekta dati.  Projekta dati par bērnu ar attīstības grūtībām, nepietiekamībām vai to veidošanās risku skaitu, kuri saņēmuši agrīnās intervences atbalsta pakalpojumus, tiks reģistrēti vienotajā attīstības risku analīzes un vadības informācijas sistēmā, kas tiks izstrādāta 4.3.6.8.pasākuma ietvaros (1.darbu posms – agrīnās intervences pakalpojumu saņēmēju reģistrs).  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  **Sasniedzamā vērtība noteikta**, ņemot vērā SAM ietvaros plānotās darbības agrīnās intervences pakalpojumu attīstīšanā un nodrošināšanā bērniem. Tā kā VK/PKC pasākumos ieguldījumi paredzēti bērnos, kuriem dažādu iemeslu dēļ (sociālu, bioloģisku u.c.) vērojamas attīstības grūtības, nepietiekamības vai to veidošanās risks, ko apstiprina arī diagnosticējošs skrīnings, rezultātu rādītājs aprēķināts atbilstoši plānotajai iznākuma rādītāja vērtībai, pieņemot, ka saņemtie agrīnās intervences pakalpojumi uz visiem bērniem strādās vienlīdz efektīvi un sasniegs vēlamo rezultātu, ko apliecinās arī pasākumu ietvaros veiktie intervences programmu efektivitātes novērtējumi. |
| **Intervences loģika**  VK/PKC:  4.3.6.7. un 4.3.6.9.pasākumā ar plānoto ieguldījumu un īstenoto agrīnā preventīvā atbalsta pasākumu palīdzību tiks radīti priekšnoteikumi pozitīvai bērnu attīstībai un pašrealizācijai, jo tiks mazināta riska faktoru ietekme uz bērna attīstību, tā vietā pastiprinot aizsargājošo faktoru nozīmi. Bērniem ar sociālemocionālām vai uzvedības attīstības grūtībām vai nepietiekamībām saņemtā agrīnā preventīvā atbalsta rezultātā tiks nodrošināta arī labāka kognitīvā attīstība, kas uzlabos viņu izglītības un nodarbinātības izredzes turpmāk dzīvē. |
| **Iespējamie riski**  VK/PKC:  4.3.6.7. un 4.3.6.9.pasākumā iespējamie riski saistīti ar to, ja aizkavējas agrīnā preventīvā atbalsta programmu realizācijas uzsākšana, līdz ar to mazāks nekā plānots veidojas bērnu ar attīstības grūtībām, nepietiekamībām vai to veidošanās risku skaits, kuri saņēmuši agrīnās intervences atbalsta pakalpojumus. Risku iespējamība tiek mazināta, savlaicīgi uzsākot sagatavošanās darbus pie agrīnā preventīvā atbalsta programmu metodoloģijas izstrādes/adaptēšanas. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad vienotajā risku analīzes un vadības informācijas sistēmā reģistrēto agrīnās intervences pakalpojumu saņēmēju skaits par noteiktu laika periodu atbildīs plānotajai rezultātu rādītāja vērtībai.  Rādītāja uzskaites līmenis – projekts (projekta daļa). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rādītāja Nr.** (ID) | **r.4.3.6.d** |
| **Rādītāja nosaukums** | Iestāžu skaits, kas sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai |
| **Rādītāja definīcija** | Iestāžu skaits, kas sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai |
| **Rādītāja veids** | Programmas specifiskais rezultāta rādītājs |
| **Rādītāja mērvienība** | Iestāžu skaits |
| **Atsauces (sākotnējās) vērtības gads un atsauces vērtība** | 0 iestādes (2020. gads)[[36]](#footnote-37) |
| **Sasniedzamā vērtība** uz 31.12.2029. | VK/PKC – 1 090 (4.3.6.8.) |
| **Pieņēmumi un aprēķini[[37]](#footnote-38)** | **Kritēriji rādītāju izvēlei**:  Plānojot ieguldījumus, tika izvēlēti tādi regulu priekšlikumos ietvertie kopējie iznākuma un rezultāta rādītāji, kas visatbilstošāk atspoguļo sagaidāmos risinājumus un rezultātus, ņemot vērā plānotās darbības specifisko atbalsta mērķu ietvaros.   * **Sasaiste** **ar plānotajiem ieguldījumiem**. Rādītāju izvēlē tika ņemts vērā, vai izvēlētais rādītājs var atspoguļot rezultātus un ietekmi, ko radīs veiktie ieguldījumi. * **Būtiskums** **attiecībā uz plānotajiem ieguldījumiem**. Tai skaitā tika apzināts, vai izvēlētais rādītājs atspoguļo pietiekami būtisku apjomu no SAM ietvaros plānotajām darbībām gadījumos, kad viena SAM ietvaros plānoto darbību klāsts ir gana plašs. * **Datu pieejamība**. Tika vērtēts, vai no projektu datiem vai citiem datu avotiem būs iespējams nodrošināt ticamu un korektu datu iegūšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu rādītāju ieviešanas uzskaiti un iespējas ziņot par to ieviešanas progresu. |
| **Informācijas avots[[38]](#footnote-39)**  PKC – projekta dati.  Projekta dati par iestāžu skaitu, kuri sniedz datus un izmanto risku analīzes un vadības informācijas sistēmu agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai.  Izstrādājot rādītāju metodoloģijas aprakstu, dati, uz kuriem balstās rādītāju bāzes vai atsauces vērtības, starpposma vērtības un sasniedzamās vērtības, tika iegūti no uzticama avota (piemēram, Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas vai oficiālās statistikas). Gadījumos, kur tas nebija iespējams, tika veikti nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu datu kvalitāti. |
| **Veiktie aprēķini un pieņēmumi, kas izmantoti aprēķiniem**  **Sasniedzamā vērtība noteikta**, ņemot vērā projekta datus par iestāžu skaitu, kuri pieslēgušies jaunveidotajai attīstības risku analīzes un vadības informācijas sistēmai, sniedz datus un izmanto tos agrīnā preventīvā atbalsta vajadzību noteikšanai  Kopumā paredzēts, ka jaunajai sistēmai pieslēgsies vismaz puse no visām pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām izglītības iestādēm, speciālām izglītības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm un stacionārām veselības aprūpes iestādēm, kā arī 90% no bāriņtiesām, sociāliem dienestiem un izglītības pārvaldēm, sešas no valsts pārvaldes iestādēm (1090 iestādes no 2844)  Starpposma vērtība aprēķināta, pieņemot, ka sistēmai līdz 2024.gada beigām pieslēgsies trešā daļa no plānoto iestāžu skaita |
| **Intervences loģika**  Ieguldījumu rezultātā pateicoties 4.3.6.7.pasākuma ietvaros izstrādājam vienotajam agrīnās attīstības risku izvērtējuma skrīningam veselības un izglītības jomās, kā arī pateicoties 4.3.6.8.pasākuma ietvaros izstrādātajai datu apmaiņas plūsmai un tehniskajam risinājumam būs iespējams jau agrīni identificēt attīstības riskus bērniem, lai nodrošinātu savlaicīgu intervenci attīstības grūtību un nepietiekamību mazināšanai. Vienlaikus būs iespējams sistēmā uzskaitīt visus tos bērnus, kuri saņēmuši agrīnu preventīvu atbalstu – agrīnās intervences pakalpojumus, kā arī sekot līdzi tam, kā un vai saņemtais atbalsts mainījis bērna turpmākās dzīves trajektoriju. |
| **Iespējamie riski**  Riski saistīti ar to, ka aizkavējas nepieciešamo datu algoritmu izstrāde vai tehniskā risinājuma izstrāde. |
| **Rādītāja sasniegšana** | Rādītājs tiks uzskatīts par sasniegtu, kad iestādes uzsāks datu plūsmas nodrošināšanu vienotajai risku analīzes un vadības informācijas sistēmai |

**Informācija par 4.3.6.SAM pasākumu ietvaros plānotajiem intervences kodiem**

| **Pasākuma Nr.** | **Pasākuma nosaukums** | **Kārtas Nr.** | **Fonds** | **ES fondu finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** | **Intervences laukums** | **ES fonda finansējums** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.6.1. | Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros | \_ | ESF | 2 588 250 | **158** | 2 588 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.2. | Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei | \_ | ESF | 850 000 | **158** | 850 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.3. | Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu likumiskajiem pārstāvjiem | \_ | ESF | 3 697 500 | **159** | 3 697 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.4. | Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai | 1 | ESF | 4 635 359 | **162** | 4 635 359 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.4. | Atbalsta instrumentu izstrāde un ieviešana ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai | 2 | ESF | 1 280 641 | **162** | 1 280 641 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.5. | Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības un atkarību problēmām un to ģimenēm | \_ | ESF | 11 092 500 | **158** | 11 092 500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.6. | Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi | \_ | ESF | 16 269 000 | **148** | 16 269 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6.7. | Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgais attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai | \_ | ESF | 35 525 901 | **148** | 8 881 476 | **149** | 8 881 475 | **152** | 8 881 475 | **158** | 8 881 475 |
| 4.3.6.8. | IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai | \_ | ESF | 3 697 500 | **148** | 924 375 | **149** | 924 375 | **158** | 924 375 | **162** | 924 375 |
| 4.3.6.9. | Ģimenei draudzīgas vides un sabiedrības veidošana un intervences psiholoģiskā un emocionālā noturīguma veicināšanai | \_ | ESF | 12 941 250 | **149** | 2 007 214 | **158** | 3 539 036 | **143** | 4 753 929 | **152** | 2 641 071 |

1. Definīcija: EECO06 *Children below 18 years of age.* [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-3)
3. 4.3.6.3. pasākumā netiks uzskaitītas unikālas personas. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-6)
6. Līdzšinēji nav uzkrāti dati par bērniem ar smagu diagnozi, tādēļ pieņēmumi balstīti uz VDEĀVK un BKUS pieejamo statistiku. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumi Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei" [↑](#footnote-ref-8)
8. Psiholoģiskā un sociālā atbalsta pakalpojuma saņēmēji var būt paši bērni un viņu piederīgie, atbilstoši bērna diagnozei, vecumam, konkrētajām vajadzībām vai problēmām. [↑](#footnote-ref-9)
9. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-10)
10. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-12)
12. Atbilstoši informatīvajam ziņojumam "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi" (18.06.2020. VSS protokola Nr.25,14.§) paredzēts līdz 2023. gadam veikt būtiskas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, tostarp sākot ar 2021. gadu pakāpeniski reorganizēt VBTAI, veidojot to par centrālo bērnu tiesību aizsardzības iestādi, izstrādājot ilgtermiņa stratēģiju un tai pakārtotas darbības pārejai no inspicējošas iestādes uz metodiskās vadības iestādi. Jaunā pieeja paredz agrīnu intervenci ģimenes problēmsituāciju savlaicīgai novēršanai, attīstot ģimenēm ar bērniem pieejamo pakalpojumu klāstu prevencijas laukā, tādējādi samazinot nepieciešamību pēc reaktīvām rīcībām. Palīdzības sistēmas pamatā ir pašaprūpe (*self-care*), ģimenes, sociālā tīkla, sabiedrības, draugu atbalsts (*peer-support*), kāpinot no specializētiem pakalpojumiem (konkrēti vērsti uz identificētām problēmām) līdz augsti specializētiem rehabilitācijas pakalpojumiem. [↑](#footnote-ref-13)
13. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas kalkulatora datiem patēriņa grupā "Pakalpojumi" periodā no 2018. līdz 2021. gadam. Pieejams: <https://tools.csb.gov.lv/cpi_calculator/lv/2017M12-2021M12/13.03/100> [↑](#footnote-ref-14)
14. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-16)
16. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes inflācijas kalkulatora datiem patēriņa grupā "Pakalpojumi" periodā no 2018. līdz 2021. gadam. Pieejams: <https://tools.csb.gov.lv/cpi_calculator/lv/2017M12-2021M12/13.03/100> [↑](#footnote-ref-17)
17. Unikālas personas. [↑](#footnote-ref-18)
18. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-20)
20. <https://komitejas.esfondi.lv/27/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F27%2FKoplietojamie%20dokumenti%2FEK%5Fraditaju%5Fpases%5F%28Indicator%5FFiches%29&FolderCTID=0x0120001A80129B2D13DE4496830D2929709778&View=%7BE40746C3%2D0D4D%2D4464%2DA694%2D211979EFAA9F%7D> [↑](#footnote-ref-21)
21. Unikālas personas [↑](#footnote-ref-22)
22. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-23)
23. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-24)
24. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un kuriem tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības pakalpojums pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. [↑](#footnote-ref-25)
25. bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-26)
26. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-27)
27. MK noteikumos par pasākuma īstenošanu paredzēts noteikt, ka pašvaldības atbalsts netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē privāto izglītības iestādi. Šādā gadījumā pašvaldības atbalstu aprēķina proporcionāli apmeklējuma dienu skaitam. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgie pārstāvji izglītības iestādi rakstiski informējuši pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā. [↑](#footnote-ref-28)
28. Kopējo bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ietekmē arī citi faktori ārpus plānotā atbalsta, piemēram, demogrāfiskā situācija. [↑](#footnote-ref-29)
29. Bāzes vērtībā noteikta, balstoties uz VDEĀVK 2019. gada publiskā pārskata datiem par iesnieguma par invaliditātes ekspertīzi vidējo izskatīšanas ilgumu 2019. gadā. Pieejams: <https://www.vdeavk.gov.lv/lv/media/133/download> [↑](#footnote-ref-30)
30. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-31)
31. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-32)
32. Projektu plānots īstenot līdz 2025. gada 1. ceturksnim, attiecīgi rezultāta rādītājs tiks novērtēts, noslēdzoties pēdējam pilnajam projekta īstenošanas gadam, t.i. par 2024. gadu. [↑](#footnote-ref-33)
33. Bāzes vērtībā noteikta balstoties uz PKC aprēķiniem par 2020. gadā agrīnās intervences pakalpojumus saņēmušo bērnu skaitu (esošā PKC projekta dati) [↑](#footnote-ref-34)
34. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērītbas (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai [↑](#footnote-ref-35)
35. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei [↑](#footnote-ref-36)
36. Atsauces vērtība noteikta, ņemot vērā, ka šobrīd Latvijā nedarbojas vienota pieeja agrīna preventīva atbalsta vajadzību noteikšanai. Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) tiek reģistrēti bērni, kuri ir tiesībsargājošo institūciju redzeslokā, proti, tie, kuri nesaņemta agrīnā atbalsta rezultātā krituši cauri valsts piedāvātajam aizsardzības sietam. [↑](#footnote-ref-37)
37. Bāzes vērtības (ja attiecināms), starpposma vērtības (ja attiecināms) un sasniedzamās vērtības noteikšanai. [↑](#footnote-ref-38)
38. Jau plānošanas procesā atbildīgajai iestādei ir jānorāda aprēķins vai statistikas datu avots, kā arī jāvienojas ar Centrālo statistikas pārvaldi un/ vai citām institūcijām, kas pārvalda izmantojamos avotus, t.sk. datu reģistrus, ka konkrētās ES fondiem izmantojamās atskaites tiks uzturētas vismaz programmas ieviešanas periodā, lai visas iesaistītās puses varētu šos resursus pēctecīgi izmantot sasniegto vērtību pārbaudei. [↑](#footnote-ref-39)