Pielikums

informatīvajam ziņojumam

„Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas

pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas

gala ietekmes novērtējums”

**Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.-2018.gadam īstenošanas politikas rezultāti un rezultatīvie rādītāji**

|  |
| --- |
| **1. rīcības virziens: Pilsoniskā sabiedrība un integrācija** |
| Rezultatīvais rādītājs | Bāzes vērtība | Vidus termiņa vērtības | Noslēguma vērtības |
| Plānotais  | Sasniegtais | Plānotais  | Sasniegtais |
| Politikas rezultāts: **Plašāka iedzīvotāju iesaistīšanās pilsoniskās līdzdalības formās** |
| Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju īpatsvars (%) | 63,12%[[1]](#footnote-1)(2010) | 65% | 58,85%[[2]](#footnote-2)(2014) | 68% | 54,56%[[3]](#footnote-3)(2018) |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kas uzskata, ka spēj ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu Latvijā (%) | 15,3%[[4]](#footnote-4)(2011) | 18% | 17%[[5]](#footnote-5) (2013) | 21% | 13,8%[[6]](#footnote-6) (2015) |
| Jauniešu īpatsvars, kuri ir iesaistīti kādās brīvprātīgā darba aktivitātēs (%) | 55%[[7]](#footnote-7) (2011, koriģētais rādītājs[[8]](#footnote-8)) |  | 52%[[9]](#footnote-9) (alterna-tīvais rādītājs) |  | 62%[[10]](#footnote-10)(alterna-tīvais rādītājs) |
| NVO vidējais skaits uz 1000 iedzīvotājiem Latvijā | 6,6[[11]](#footnote-11)(2011) | 7,8 | 9,7[[12]](#footnote-12)(2014) | 9,0 | 12[[13]](#footnote-13)(2018) |
| Politikas rezultāts: **Palielinājusies ārpus Latvijas esošo Latvijas pilsoņu politiskā līdzdalība** |
| Ārpus Latvijas vēlējušo skaits (personas) | 14 273[[14]](#footnote-14) | 25 000 | 31 116[[15]](#footnote-15)(2014) | 45 000 | 31 946[[16]](#footnote-16)(2018 ) |
| Politikas rezultāts: **Palielinājusies mazākumtautību pārstāvju līdzdalība publiskajā sektorā, pieaudzis Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas uzticas citām Latvijā dzīvojošajām tautībām** |
| Publiskajā sektorā nodarbināto īpatsvars (%), t.sk.: mazākumtautību pārstāvji | 24%[[17]](#footnote-17)(2007) | 25% | 23,4%[[18]](#footnote-18)(2013) | 26% | N/d |
| Politikas rezultāts: **Samazinājies nepilsoņu skaits un paaugstinājies iedzīvotāju informētības un izpratnes līmenis par pilsonības jautājumiem** |
| Nepilsoņu īpatsvars starp Latvijas iedzīvotājiem (%) | 14,61%[[19]](#footnote-19)(2009) | 12,1% | 12,67%[[20]](#footnote-20)(2014) | 9,8% | 11,07%[[21]](#footnote-21)(2018) |
| Naturalizācijas kārtībā Latvijas pilsonībā uzņemto personu skaits (personas gadā) | 2 336[[22]](#footnote-22)(2010) | 5 300 | 939[[23]](#footnote-23)(2014) | 5 500 | 930[[24]](#footnote-24)(2018) |
| Politikas rezultāts: **Radīti apstākļi visaptverošai imigrantu integrācijas politikai** |
| Integrācijas programmu apguvē, t.sk. dažādu līmeņu valsts valodas apguves programmās, iesaistījušos cilvēku skaits (personas)[[25]](#footnote-25). | 150[[26]](#footnote-26)(2010) | 300 | 4 768[[27]](#footnote-27)(2009-2013) | 600 | N/d |
| Politikas rezultāts: **Izveidota atbalsta sistēma latviskās identitātes saglabāšanai un latviešu valodas apguvei** |
| Ārvalstīs dzimušo bērnu skaits, kuriem piešķirta Latvijas pilsonība (skaits) | 2 326[[28]](#footnote-28)(2010) | 2 500 | 5 154[[29]](#footnote-29)(2014.) | 2 500 | 4924[[30]](#footnote-30) |
| Politikas rezultāts: **Sekmēta plašāka iedzīvotāju iesaistīšanās pilsoniskās līdzdalības formās** |
| Emocionālā piederības sajūta Latvijai atkarībā no tautības (%):  | latvieši | 82,8% | 75% | 84,4%(2013) | 80% | 84%(2017) |
| krievi | 71,9 | 55% | 68,8%(2013) | 55% | 83% (2017, cittautieši) |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kas pēdējo trīs gadu laikā ziedojuši drēbes, mēbeles, pārtiku u.c. labdarības organizācijām (%) | 17%(2011) | 18% | 9,30%(2013) | 20% | 14,2%(2015) |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kas pēdējo trīs gadu laikā veikuši brīvprātīgo darbu (%) | 10,2%(2011) | 13% | 2,9%(2013) | 15% | 7,1%(2015) |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Samazinājušās atšķirības dažādu etnisko grupu nodarbinātības līmeņos** |
| Etnisko grupu īpatsvars starp ilgtermiņa bezdarbniekiem (%) | krievi | 31,6%[[31]](#footnote-31)(2011) | 29,5% | 26,4%[[32]](#footnote-32)(2014) | 27,4% | 37%[[33]](#footnote-33)(2018) |
| romi | 0,8%[[34]](#footnote-34)(2011) | 0,6 | 0,8%[[35]](#footnote-35)(2014) | 0,4% | 1,50%[[36]](#footnote-36)(2018) |
| Politikas rezultāts: **Paaugstinājies Latvijas iedzīvotāju informētības un izpratnes līmenis par diskriminācijas un iecietības jautājumiem** |
| Tiesībsarga saņemto iesniegumu skaits par iespējamo diskrimināciju (iesniegumu skaits) | 91[[37]](#footnote-37)(2010) | 200 | 111[[38]](#footnote-38)(2013) | 200 | 90[[39]](#footnote-39) |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ar diskrimināciju saskārušies personīgi | 15%[[40]](#footnote-40)(2009) | 14% | 18%[[41]](#footnote-41)(2012) | 13% | 16%[[42]](#footnote-42) |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir bijuši liecinieki diskriminācijas gadījumam (%) | 23%[[43]](#footnote-43)(2009) | 23% | 44%[[44]](#footnote-44)(2012) | 23%  | N/d |
| Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas zina savas tiesības diskriminācijas gadījumā (%) | 24%[[45]](#footnote-45)(2009) | 30% | 25%[[46]](#footnote-46) | 40%[[47]](#footnote-47) | 40% |
| Politikas rezultāts: **Attīstīts starpkultūru dialogs un tajā iesaistās visas sabiedrības integrācijas politikas mērķa grupas** |
| Iedzīvotāju īpatsvars, kam ir labvēlīga attieksme pret citu tautību pārstāvjiem, atbildes ar izvēlēto intervijas valodu | latviešu valoda | 50,4%[[48]](#footnote-48) (2008)(alternatī-vais rādījums) |  | 54,4%[[49]](#footnote-49) (2014) (alternatī-vais rādījums) |  | N/d |
| krievu valoda | 86,3% (2008)[[50]](#footnote-50)  |  | 84,4%[[51]](#footnote-51) (2014) |  | N/d |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Pieaudzis Latvijas iedzīvotājiem kopējo informācijas avotu daudzums, liela daļa Latvijas iedzīvotāju regulāri saņem informāciju no Latvijas sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem un uzticas tiem** |
| Latvijas iedzīvotāju skatīšanās laika daļa, kura veltīta latviski raidošajiem Latvijas televīziju kanāliem: LTV1, LTV7, LNT, TV3 | 41,1%[[52]](#footnote-52)(2010) | 44% | 33,9%[[53]](#footnote-53)(2014) | 48% | Dati nav publiski pieejami |
| Uzticēšanās informācijas avotiem: |  |  |  |  |  |
| Latvijas sabiedriskajai televīzijai | Latvieši | 88%[[54]](#footnote-54) (2008) | 89% | 62%[[55]](#footnote-55) (2014) | 90%  | N/d |
| Krievi | 58%[[56]](#footnote-56) (2008) | 65% | 32%[[57]](#footnote-57) (2014) | 70% | N/d |
| Pirmajam Baltijas kanālam | Latvieši | 27,6%[[58]](#footnote-58) (2008) | 23% | 17%[[59]](#footnote-59) (2014) | 20% | N/d |
| Krievi | 62%[[60]](#footnote-60) (2008) | 54% | 59%[[61]](#footnote-61) (2014) | 45% | N/d |
| Sabiedriskajam radio | Latvieši | 73%[[62]](#footnote-62) (2008) | 80% | 57%[[63]](#footnote-63) (2014) | 88% | N/d |
| Krievi  | 49,5%[[64]](#footnote-64) (2008) | 55% | 32%[[65]](#footnote-65) (2014.) | 60%d | N/d |

|  |
| --- |
| **2. rīcības virziens: Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa** |
| Rezultatīvais rādītājs | Bāzes vērtība | Vidus termiņa vērtības | Noslēguma vērtības |
| Plānotais | Sasniegtais | Plānotais | Sasniegtais |
| Politikas rezultāts: **Latvijas iedzīvotāji publiskajā vidē (uz ielas/darbā) izmanto latviešu vai galvenokārt latviešu valodu** |
| Latviešu respondentu īpatsvars, kuri lieto tikai latviešu vai, galvenokārt, latviešu valodu | Uz ielas | 65%[[66]](#footnote-66)(2008) | 70% | 43%[[67]](#footnote-67) | 75% | N/d |
| Darbā | 57%[[68]](#footnote-68)(2008) | 61% | 59%[[69]](#footnote-69) | 65% | N/d |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Uzlabojušās to iedzīvotāju, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, latviešu valodas prasmes** |
| Pilsonības saņemšanai latviešu valodas eksāmenu sekmīgi nokārtojušo īpatsvars pret eksāmenu kārtojušo skaitu. | 57,1%[[70]](#footnote-70) | 66% | 59,1%[[71]](#footnote-71) (2013) | 75% | 64%[[72]](#footnote-72) (2018) |
| Mazākumtautību pārstāvju īpatsvars, kuri latviešu valodu prot vidējā un augstākajā līmenī | 72%[[73]](#footnote-73)(2008) | 75% | 44%[[74]](#footnote-74)(2014) | 78% | N/d |
| Politikas rezultāts: **Pieaugusi latviešu valodas prasme dažādās vecuma grupās un izglītības sistēmas līmeņos** |
| Centralizētā valsts (latviešu valoda un literatūra) valodas eksāmena rezultāti 9.klasē pēc līmeņiem  | B līmenis | 12,93%[[75]](#footnote-75) (2011) |  | 6,2%[[76]](#footnote-76) (2014) |  | N/d |
| C līmenis | 38,65%[[77]](#footnote-77) (2011) |  | 33,1%[[78]](#footnote-78) (2014) |  | N/d |
| D līmenis | 27,34%[[79]](#footnote-79) (2011) |  | 36,4%[[80]](#footnote-80) (2014) |  | N/d |
| Centralizētā valsts (latviešu valoda) valodas eksāmena rezultāti 12.klasē pēc līmeņiem (%) | B līmenis | 18,80%[[81]](#footnote-81) (2011) |  | 7,9%[[82]](#footnote-82) (2014) |  | N/d |
| C līmenis | 31,19%[[83]](#footnote-83) (2011) |  | 22,0%[[84]](#footnote-84) (2014) |  | N/d |
| D līmenis | 26,30%[[85]](#footnote-85) (2011) |  | 33,8%[[86]](#footnote-86) (2014) |  | N/d |
| Respondentu īpatsvars, kuru dzimtā valoda nav latviešu, latviešu valodas prasmes (prot valodu labi un viduvēji). | 75%[[87]](#footnote-87)(2009) | 78% | 77%[[88]](#footnote-88)(2014) | 80% | N/d |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Veicināta pašdarbības loma kultūrtelpas veidošanā un identitātes stiprināšanā, saglabājot pašdarbības māksliniecisko kolektīvu skaitu** |
| Pašdarbības kolektīvu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (skaits). | 1,7[[89]](#footnote-89) (2011) | 1,7 | 1,4[[90]](#footnote-90) (2014.) | 1,7 | 1,9[[91]](#footnote-91) (2017) |
| Politikas rezultāts: **Latvijas iedzīvotāji sajūt ciešāku piederību Eiropas vēsturei un palielinās piederības sajūta** |
| Samazinās respondentu īpatsvars, kas nemaz nejūtas piederīgi Eiropas Savienībai | 21,9%[[92]](#footnote-92) (2008) | 15% | 27%[[93]](#footnote-93) | 10% | N/d |
| Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem, kas nejūtas piederīgi Eiropai |  |  | 26,8%[[94]](#footnote-94) (2013) |  | N/d |
| Palielinās respondentu īpatsvars, kas jūtas piederīgi Eiropas Savienībai | 20,6%[[95]](#footnote-95)(2010) | 25% | 24,1%[[96]](#footnote-96) (2013.) | 30% | 67%[[97]](#footnote-97)(2018) |
| Politikas rezultāts: **Palielinājusies Latvijas mazākumtautību iedzīvotāju piederības sajūta Latvijai un iesaistīšanās kultūrtelpā** |
| Mazākumtautību kolektīvu skaits, kas piedalās Dziesmu un deju svētku procesā (skaits). | 52[[98]](#footnote-98) (2008) | 52(2013) | 96[[99]](#footnote-99) (2013) | 52(2018) | 81[[100]](#footnote-100) (2018) |
| Mazākumtautību pārstāvji, kas cieši vai ļoti cieši piederīgi Eiropai |  |  |  |  | 26%[[101]](#footnote-101) (2017) |
| Politikas rezultāts: **Palielinās mazākumtautību iedzīvotāju skaits, kas sevi identificē ar 1918.gadā nodibināto demokrātisko Latvijas Republiku** |
| Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas pozitīvi vērtē to, ka 1918. gada 18. novembrī tika nodibināta Latvijas Republika |  |  | 73,2%[[102]](#footnote-102) (2012) |  | N/d |
| Krievvalodīgie iedzīvotāji, kuri pauž pozitīvu attieksmi pret Latvijas valsts dibināšanu |  |  |  |  | 71,5%[[103]](#footnote-103) (2017) |
| Politikas rezultāts: **Pieaugusi skolēnu piederības sajūta Latvijai** |
| Skolēnu īpatsvars vispārizglītojošo skolu mazākumtautību izglītības programmās, kas jūtas cieši vai ļoti cieši saistīti ar | Latviju | 30% (2010) | 50% | 57,6%[[104]](#footnote-104)(2014) | 75% | 83%[[105]](#footnote-105) (2017) |
| Eiropu | 51% | 60% | 31,30% (2014) | 70% | N/d |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Izveidota atbalsta sistēma latviskās identitātes saglabāšanai un latviešu valodas apguvei** |
| Latviešu „nedēļas nogales (svētdienas) skolu” skaits ārpus Latvijas (skaits) | 30[[106]](#footnote-106) (2010) | 35 | 100[[107]](#footnote-107) (2014) | 45 | 106[[108]](#footnote-108) (2017) |
| Ārvalstīs dzimušo bērnu skaits, kuriem piešķirta Latvijas pilsonība (skaits) | 3234(2011) | 2500 | 3671 | 2500 | 4924[[109]](#footnote-109) |

|  |
| --- |
| **3. rīcības virziens: Saliedēta sociālā atmiņa** |
| Rezultatīvais rādītājs | Bāzes vērtība | Vidus termiņa vērtības | Noslēguma vērtības |
| Plānotais | Sasniegtais | Plānotais | Sasniegtais |
| Politikas rezultāts: **Lielākajai sabiedrības daļai ir vienota izpratne par Latvijas okupāciju** |
| Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas uzskata, ka 1940.gadā Latvija brīvprātīgi iestājās Padomju Savienībā | 54,9%[[110]](#footnote-110) (2009) | 45% | 54,5%[[111]](#footnote-111)(2013) | 25% | 46%[[112]](#footnote-112)(2017) |
| Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas pozitīvi vērtē Latvijas Okupācijas muzeju | 41,6%[[113]](#footnote-113) | 50% | N/d | 60% | 41,9%[[114]](#footnote-114)(2016) |

|  |
| --- |
| Politikas rezultāts: **Pieaugusi mazākumtautību dalība ar Latvijas vēsturi saistītajās atzīmējamajās dienās** |
| Cittautiešu respondentu īpatsvars, kas atzīmē LR Proklamēšanas dienu | 46%[[115]](#footnote-115)(2008) | 56% | 53%[[116]](#footnote-116)(2012) | 68% | 58%[[117]](#footnote-117) (2017) |
| Krievvalodīgo respondentu īpatsvars, kas pozitīvi vērtē, to, ka 1918. gada 18.novembrī tika nodibināta Latvijas Republika | 40% |   |   |  | 71,5%[[118]](#footnote-118)(2017) |

Kultūras ministrs N.Puntulis

Vīza: Valsts sekretāra p.i. U.Zariņš

Robežniece 67330325

Gunta.Robezniece@km.gov.lv

1. Vēlētāju aktivitāte, derīgo vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju skaits administratīvajās teritorijās. Centrālā vēlēšanas komisija. [↑](#footnote-ref-1)
2. CVK (2014). 12.Saeimas vēlēšanas. Aktivitāte. Centrālā vēlēšanas komisija. Pieejams: http://sv2014.cvk.lv/index.html [↑](#footnote-ref-2)
3. Centrālā vēlēšanu komisija (turpmāk – CVK) (2018). 13.Saeimas vēlēšanas. Aktivitāte. Centrālā vēlēšanas komisija. Pieejams: https://sv2018.cvk.lv/pub/ElectionResults [↑](#footnote-ref-3)
4. Latvijas Fakti (2011). Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā. Rīga: Latvijas Fakti, 7. lpp. [↑](#footnote-ref-4)
5. Šimanska, I., Neilande J., Bite K., Pīpiķe R. (2014). Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013. Rīga: Latvijas pilsoniskā alianse, 120. lpp. [↑](#footnote-ref-5)
6. Caune, E., Neilande J., Krieviņa-Sutora B., Pīpiķe R. (2016). Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2015. Rīga: Latvijas pilsoniskā alianse, 51.lpp. [↑](#footnote-ref-6)
7. BISS (2015). Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jomu analīze Latvijā, novērtējot „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam” īstenošanu laika posmā no 2012.-2014. gadam, ņemot vērā pamatnostādņu 5. sadaļā noteiktos politikas rezultātus un rezultatīvos rādītājus. Rīga: BISS (turpmāk - BISS 2015.gada pētījums), 6.lpp. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bāzes rādītājs attiecas uz mērķa grupu vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Šādā vecuma griezumā dati par Latvijas jauniešiem nav pieejami. Situācijas novērtējumam var tikt izmantoti alternatīvie risinājumi. Mērījumi par jauniešu iesaisti brīvprātīgā darba veikšanā tiek veikti Jaunatnes likuma definētās vecuma grupas 13 līdz 25 gadi ietvaros. [↑](#footnote-ref-8)
9. Turpat, 6.lpp. [↑](#footnote-ref-9)
10. SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” (2015). Jaunatnes politikas monitorings 2015. Rīga: SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija”, 29.lpp. [↑](#footnote-ref-10)
11. BISS 2015.gada pētījums, 8.lpp. [↑](#footnote-ref-11)
12. Turpat, 8.lpp. [↑](#footnote-ref-12)
13. Centrālās statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) dati. ISG010. Iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji.; Lursoft dati: Sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu dibināšanas dinamika pa gadiem. [↑](#footnote-ref-13)
14. Bāzes rādītāja vērtība atbilstoši aktuālajiem pieejamajiem datiem ir noteikta kļūdaini, tāpēc tā ir koriģēta. [↑](#footnote-ref-14)
15. CVK (2014). 12. Saeimas vēlēšanas. Ārzemēs nobalsojušie. Pieejams: http://sv2014.cvk.lv/Result-8.html [↑](#footnote-ref-15)
16. CVK (2018). 13.Saeimas vēlēšanas. Ārzemēs nobalsojušie. Pieejams:

https://sv2018.cvk.lv/pub/Activities?locationId=OsZ8k8LdxvFTNYno4Tf1Ww%3D%3D [↑](#footnote-ref-16)
17. LU SZF Sociālo un politisko pētījumu institūts (2010). Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība? Sasniegumu, neveiksmju un izaicinājumu audits. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds (turpmāk - Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?), 159.lpp. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hazans, M., Kļave, E., Zepa, B. (2014). Pētījums par pretdiskriminācijas politikas uzraudzības sistēmas izstrādi. Rīga: SIF, 73.lpp. [↑](#footnote-ref-18)
19. CSP (2011). Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība (01.01.2011.) IS09. [↑](#footnote-ref-19)
20. CSP (2014). Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība (01.01.2014.) IS09. [↑](#footnote-ref-20)
21. CSP (2018). Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā (01.01.2018.). Pieejams: https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz\_\_iedzrakst/IRG109.px/table/tableViewLayout1/ [↑](#footnote-ref-21)
22. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) dati (2019). Aktuālā statistika par naturalizācijas procesu (līdz 2019.gada 30.septembrim). Naturalizācija. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/naturalizacija.html [↑](#footnote-ref-22)
23. Turpat. [↑](#footnote-ref-23)
24. Turpat. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ministru kabineta rīkojums Nr. 268 (2017). Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018. gadam īstenošanas plānu 2017.–2018. gadam. Latvijas Vēstnesis, 108. [↑](#footnote-ref-25)
26. BISS 2015.gada pētījums, 13.lpp. [↑](#footnote-ref-26)
27. Turpat, 13.lpp. [↑](#footnote-ref-27)
28. BISS 2015.gada pētījums, 19.lpp. [↑](#footnote-ref-28)
29. Turpat, 14.lpp. [↑](#footnote-ref-29)
30. PMLP sniegtie dati 04.07.2019. Dati iegūti pēc pieprasījuma. [↑](#footnote-ref-30)
31. Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) dati (01.01.2011.). Bezdarba rādītāji un NVA aktivitātes 2011.gadā. Pieejams: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=635 [↑](#footnote-ref-31)
32. BISS 2015.gada pētījums, 10.lpp. [↑](#footnote-ref-32)
33. NVA dati (2018). NVA sniegtie dati par NVA uzskaitē esošo ilgstošo bezdarbnieku skaitu uz 2018.gada 31.decembri un to dalījumu pēc tautībām. Dati iegūti pēc pieprasījuma. [↑](#footnote-ref-33)
34. NVA dati (01.01.2011.). Bezdarba rādītāji un NVA aktivitātes 2011.gadā. Pieejams:

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&mid=635 [↑](#footnote-ref-34)
35. BISS 2015.gada pētījums, 10.lpp. [↑](#footnote-ref-35)
36. NVA dati (2018). NVA sniegtie dati par NVA uzskaitē esošo ilgstošo bezdarbnieku skaitu uz 2018.gada 31.decembri un to dalījumu pēc tautībām. Dati iegūti pēc pieprasījuma. [↑](#footnote-ref-36)
37. Latvijas Republikas Tiesībsargs (2010). LR Tiesībsarga 2010.gada pārskats, 142.lpp. [↑](#footnote-ref-37)
38. Latvijas Republikas Tiesībsargs (2014). Latvijas Republikas Tiesībsarga 2013.gada ziņojums. Rīga, 198.lpp. [↑](#footnote-ref-38)
39. Latvijas Republikas Tiesībsarga sniegtie dati par 2018.gadu. Dati iegūti pēc pieprasījuma. [↑](#footnote-ref-39)
40. Special Eurobarometer 317. Discrimination in the EU in 2009, p.23. [↑](#footnote-ref-40)
41. Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012. p.64. [↑](#footnote-ref-41)
42. Special Eurobarometer 437. Discrimination in the EU in 2015, p.71. [↑](#footnote-ref-42)
43. Special Eurobarometer 317. Discrimination in the EU in 2009, p.27. [↑](#footnote-ref-43)
44. Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012. p.67. [↑](#footnote-ref-44)
45. Special Eurobarometer 317. Discrimination in the EU in 2009, p.27. [↑](#footnote-ref-45)
46. Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012. p.73. [↑](#footnote-ref-46)
47. Special Eurobarometer 437. Discrimination in the EU in 2015, p.73. [↑](#footnote-ref-47)
48. BISS 2015.gada pētījums, 30.lpp. [↑](#footnote-ref-48)
49. Turpat, 30.lpp. [↑](#footnote-ref-49)
50. Turpat, 30.lpp. [↑](#footnote-ref-50)
51. Turpat, 30.lpp. [↑](#footnote-ref-51)
52. BISS (2011). Situācijas izpēte elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālās stratēģijas 2012.-2017.gada izstrādei. Rīga: BISS, 9.lpp. [↑](#footnote-ref-52)
53. BISS 2015.gada pētījums, 11.-12.lpp. [↑](#footnote-ref-53)
54. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?, 231.lpp. [↑](#footnote-ref-54)
55. Turpat, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-55)
56. Turpat, 231.lpp [↑](#footnote-ref-56)
57. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-57)
58. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?, 231.lpp. [↑](#footnote-ref-58)
59. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-59)
60. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?, 231.lpp. [↑](#footnote-ref-60)
61. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-61)
62. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?, 231.lpp. [↑](#footnote-ref-62)
63. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-63)
64. Cik integrēta ir Latvijas sabiedrība?, 231.lpp. [↑](#footnote-ref-64)
65. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-65)
66. BISS 2015.gada pētījums, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-66)
67. Turpat, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-67)
68. Turpat, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-68)
69. Turpat, 32.lpp. [↑](#footnote-ref-69)
70. BISS 2015.gada pētījums, 13.lpp. [↑](#footnote-ref-70)
71. Turpat. [↑](#footnote-ref-71)
72. PMLP dati (2019). Informācija par naturalizācijas gaitu no 2013.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.aprīlim. Pieejams: https://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/Naturaliz%C4%81cija\_maijs\_2019/stat\_latv.pdf [↑](#footnote-ref-72)
73. Turpat, 34.lpp. [↑](#footnote-ref-73)
74. Turpat. [↑](#footnote-ref-74)
75. Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) (2011). Centralizēto eksāmenu rezultātu sadalījums līmeņos. Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2011/dokumenti/ce\_rezult\_sadalijums\_limenos.pdf [↑](#footnote-ref-75)
76. BISS 2015.gada pētījums, 15.lpp. [↑](#footnote-ref-76)
77. VISC (2011). Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2011/dokumenti/ce\_rezult\_sadalijums\_limenos.pdf [↑](#footnote-ref-77)
78. BISS 2015.gada pētījums, 15.lpp. [↑](#footnote-ref-78)
79. VISC (2011). Pieejams: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2011/dokumenti/ce\_rezult\_sadalijums\_limenos.pdf [↑](#footnote-ref-79)
80. BISS 2015.gada pētījums, 15.lpp. [↑](#footnote-ref-80)
81. BISS 2015.gada pētījums, 16.lpp. [↑](#footnote-ref-81)
82. Turpat. [↑](#footnote-ref-82)
83. BISS 2015.gada pētījums, 16.lpp. [↑](#footnote-ref-83)
84. Turpat. [↑](#footnote-ref-84)
85. BISS 2015.gada pētījums,16.lpp. [↑](#footnote-ref-85)
86. Turpat. [↑](#footnote-ref-86)
87. BISS 2015.gada pētījums, 17.lpp. [↑](#footnote-ref-87)
88. Turpat. [↑](#footnote-ref-88)
89. BISS 2015.gada pētījums, 17.lpp. [↑](#footnote-ref-89)
90. Turpat. [↑](#footnote-ref-90)
91. Rādītāja iegūšanai izmantoti dati no Kultūras ministrijas datu bāzes “Latvijas digitālā kultūras karte” un CSP dati: visu pašdarbības kolektīvu skaits attiecināts pret Latvijas iedzīvotāju skaitu. [↑](#footnote-ref-91)
92. Turpat, 37.lpp. [↑](#footnote-ref-92)
93. Turpat. [↑](#footnote-ref-93)
94. Turpat. [↑](#footnote-ref-94)
95. Turpat, 38.lpp. [↑](#footnote-ref-95)
96. Turpat. [↑](#footnote-ref-96)
97. Eiropas Komisija (2018). Standarta Eirobarometrs 90: Nacionālais ziņojums. Latvija, 2018. gada rudens, 7.lpp. [↑](#footnote-ref-97)
98. BISS 2015.gada pētījums, 18.lpp. [↑](#footnote-ref-98)
99. Turpat. [↑](#footnote-ref-99)
100. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (2018). Par nozari. Mazākumtautību kolektīvi. Pieejams: https://www.lnkc.gov.lv/nozares/mazakumtautibu-kolektivi/ [↑](#footnote-ref-100)
101. LU Filozofijas un socioloģijas institūts (2017). Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā. Rīga: LU, 18.lpp. [↑](#footnote-ref-101)
102. Turpat. [↑](#footnote-ref-102)
103. Kaprāns, M., Saulītis, A. (2017.) Latvijas sociālās atmiņas monitorings. Ziņojums Nr. 2. Rīga: Latvijas sociālās atmiņas pētniecības centrs, 16.lpp. [↑](#footnote-ref-103)
104. BISS 2015.gada pētījums, 5.lpp. [↑](#footnote-ref-104)
105. Mazākumtautību piederības sajūta Latvijai. LU Filozofijas un socioloģijas institūts (2017). Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā. Rīga: LU, 73.lpp. [↑](#footnote-ref-105)
106. BISS 2015.gada pētījums, 18.lpp. [↑](#footnote-ref-106)
107. Ārlietu ministrija (2014). Rīcības plāns Par sadarbību ar Latvijas diasporu 2015.-2017.gadam, 15.lpp. [↑](#footnote-ref-107)
108. Ārlietu ministrija (2017). Diasporas nedēļas nogales skolas (30.06.2017.). Pieejams:

https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/latviesu-valodas-apguve/diasporas-nedelas-nogales-skolas [↑](#footnote-ref-108)
109. PMLP sniegtie dati 04.07.2019. Dati iegūti pēc pieprasījuma. [↑](#footnote-ref-109)
110. SKDS Latvijas iedzīvotāju aptauja. Sk.: Zelče, V. (2011). 1940. gads: notikums un izrāde. Pārdomas par pagātni, sabiedrību, cilvēkiem un neatbildētiem jautājumiem. [↑](#footnote-ref-110)
111. Kaprāns, M., Procevska, O. (2013). Latvijas sociālās atmiņas monitorings. Ziņojums Nr. 1. Rīga: LU, 26.lpp. [↑](#footnote-ref-111)
112. Kaprāns, M., Saulītis, A. (2017.) Latvijas sociālās atmiņas monitorings. Ziņojums Nr. 2. Rīga: Latvijas sociālās atmiņas pētniecības centrs, 25. lpp. [↑](#footnote-ref-112)
113. LU SZF SPPI (2010). VPP “Nacionālā identitāte “ ietvaros veiktās aptaujas dati. Rīga: SKDS. [↑](#footnote-ref-113)
114. SUSTINNO (2016). Latvijas iedzīvotāju aptauja. [↑](#footnote-ref-114)
115. BISS 2015.gada pētījums, 19.lpp. [↑](#footnote-ref-115)
116. Turpat, 19.lpp. [↑](#footnote-ref-116)
117. Kaprāns, M., Saulītis, A. (2017). Latvijas sociālās atmiņas monitorings. Ziņojums Nr. 2. Rīga: Latvijas sociālās atmiņas pētniecības centrs. [↑](#footnote-ref-117)
118. Turpat. [↑](#footnote-ref-118)