**Ministru kabineta noteikumu projekta**

„Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.80 „Personas datu aizsardzības speciālista apmācību kārtība””

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība | | |
| 1. | Pamatojums | Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1panta otrā daļa. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas | 1. Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumos Nr. 80 „Personas datu aizsardzības speciālista apmācības kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 80) ir noteikts, kādus priekšmetus ir jāapgūst, lai kļūtu par datu aizsardzības speciālistu (turpmāk – speciālists) un sagatavotos kvalifikācijas pārbaudījumam (turpmāk – pārbaudījums). Ņemot vērā, ka noteikumos Nr. 80 nepieciešamo apgūstamo priekšmetu apjoms tika noteikts vairākus gadus atpakaļ, bet datu aizsardzības joma attīstās un pilnveidojas, ir aktualizējušies vairāki jauni personas datu aizsardzības aspekti. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt apgūstamo priekšmetu uzskaitījumu noteikumos Nr. 80.  2. Pašreiz noteikumos Nr. 80 ir noteikts, ka lektoriem ir zināšanas un pieredze personas datu aizsardzībā, nenosakot konkrētu laika posmu, cik ilgai šādai pieredzei ir jābūt. Tas rada iespēju, ka personas datu aizsardzības speciālistus var apmācīt lektori, kuriem iespējams ir ļoti neliela pieredze personas datu aizsardzības jomā. Lai novērstu šādas situācijas, kā arī papildus padarītu skaidrāku minēto tiesību normu, ir nepieciešams noteikt precīzu laika posmu pieredzei personas datu aizsardzības jomā, lai lektors varētu nodrošināt kvalitatīvāku apmācību, kas novestu pie sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas.  Lai Latvijā nodrošinātu kvalificētu speciālistu esamību, ir nepieciešams precizēt noteikumos Nr. 80 noteikto pieredzes apjomu, t.i., noteikt, ka lektoriem, kas veic speciālistu apmācību, ir vismaz piecu gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā.  Nosakot lektoram prasību piecu gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā, netiek ierobežotas personas tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām. Satversmes tiesa 2007.gada 1.novembra spriedumā lietā Nr. 2007-08-01 „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma pārejas noteikumu 7.punkta otrā, trešā un ceturtā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam” 7.punktā norāda, ka Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 106. panta izpratnē tiesības brīvi izvēlēties darba vietu un nodarbošanos nozīmē, pirmkārt, visām personām vienlīdzīgu pieeju darba tirgum un, otrkārt, to, ka valsts nedrīkst noteikt personām citus ierobežojošus kritērijus kā vien noteiktas to spēju un kvalifikācijas prasības, bez kurām persona nevarētu pildīt attiecīgā amata pienākumus. Turklāt tiesības brīvi izvēlēties darba vietu nozīmē arī tiesības saglabāt esošo darba vietu (*sk. Satversmes tiesas 2003. gada 20. maija sprieduma lietā Nr. 2002-21-01 secinājumu daļas 1. punktu un Satversmes tiesas 2003. gada 23. aprīļa sprieduma lietā Nr. 2002-20-0103 secinājumu daļas 3. punktu*). Satversmes tiesa arī ir secinājusi, ka attiecībā uz katru nodarbošanos izvirzāmās kvalifikācijas prasības ietver minimālo izglītības līmeni, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpi, kas nepieciešama šā darba pamatuzdevumu sekmīgai izpildei, un izglītība ir tikai viens no kritērijiem, lai persona pierādītu savu piemērotību attiecīgā amata pildīšanai (*sk. Satversmes tiesas 2002. gada 4. jūnija sprieduma lietā Nr. 2001-16-01 secinājumu daļas 2.2. un 4.2. punktu*). Tātad Satversmes 106. pants neliedz valstij noteikt prasības, saskaņā ar kurām personai, izvēloties noteiktu nodarbošanos, ir jāapliecina savas spējas un kvalifikācija.  Satversmes tiesa 2011.gada 22.novembra spriedumā lietā nr. 2011-04-01 „Par Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkta, ciktāl tas attiecas uz personām, kuras savu darbību maksātnespējas procesa administratora amatā ir uzsākušas saskaņā ar likuma ‘Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 13.panta prasību par augstāko izglītību ekonomikas, vadības vai finanšu jomā, un Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7.punkta atbilstību Latvijas Republikas 1., 91. un 106.pantam” 19.4. punktā norāda, lai arī kāda sfērā persona būtu nodarbināta – publiskajā vai privātajā, valsts ir tiesīga noteikt prasības, saskaņā ar kurām personai, izvēloties konkrētu nodarbošanos, jāapliecina savas spējas un kvalifikācija, iegūstot profesionālo izglītību. Likumdevējam ir rīcības brīvība noteikt konkrētai profesionālajai darbībai nepieciešamo izglītību, kā arī izvirzīt citas prasības konkrētai profesijai, ciktāl tas nepieciešams sabiedrības interesēs.  Lai sagatavotu kvalificētus personas datu aizsardzības speciālistus, lektoram ir jābūt ne tikai teorētiskām zināšanām, bet arī praktiskai darba pieredzei. Minētais ir pamatojams ar apstākli, ka strauji attīstās informācijas tehnoloģijas un pieaug datu aizsardzības pārkāpumi, kas kļūst aizvien sarežģītāki un grūtāk atklājami un izmeklējami. Līdz ar to, lai sagatavotu kvalificētus personas datu aizsardzības speciālistus un sniegtu pēc iespējas plašākas zināšanas, lektoram  ir nepieciešama noteikta pieredze datu aizsardzības jomā. Jāņem vērā, ka lektoram, kurš lasīs mācību priekšmetus datu aizsardzības jomā (personas datu aizsardzības jēdziens, personas datu aizsardzības tiesību attīstība, personas datu aizsardzības tiesības Latvijā, personas datu apstrāde, personas datu subjekta tiesības, personas datu aizsardzība un speciālie likumi, personas datu aizsardzība un informācijas atklātība, personas datu aizsardzība un elektroniskā komercija, personas datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē,  personas datu aizsardzības starptautiskais regulējums, personas datu aizsardzības tehniskās prasības, personas datu aizsardzības uzraudzības sistēma, personas atbildība par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā) ir jāpārzina datu aizsardzības tiesības no juridiskā aspekta un informācijas tehnoloģijas joma, kā arī jāmāk pielietot minētās zināšanas praksē, kas nozīmē, ka lektoram, kas veiks topošo speciālistu apmācību ir vispusīgi jāpārzin personas datu aizsardzība, kas prasa noteiktu pieredzi tieši šai jomā. Līdz ar to noteiktas darba pieredzes noteikšana ir samērīga un atbilstoša, jo nodrošina, ka speciālistu apmācība notiks atbilstošā līmenī, un personas netiks maldinātas attiecībā uz pieejamās apmācības kvalitāti. Papildus norādām, ka Francijā, kur lektoriem, kurš var veikt apmācību personas datu aizsardzības jomā, arī ir noteikta piecu gadu pieredze. Nevar tikt ņemta vērā arī Lietuvas un Igaunijas pieredze, jo tur nenotiek speciālistu apmācība.  3. Pašreiz normatīvie akti neparedz speciālista kvalifikācijas paaugstināšanu. Praksē ir situācijas, kad speciālists pēc speciālista kvalifikācijas iegūšanas, nepraktizē kā speciālists. Līdz ar to speciālistam zūd iemaņas datu aizsardzības jomā. Lai nodrošinātu speciālistiem iespēju papildināt zināšanas personas datu aizsardzības jomā, kā arī nodrošinātu speciālista zināšanu kvalitāti, ir nepieciešams noteikumos Nr.80 paredzēt, ka speciālistam ir tiesības piedalīties profesionālos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kurus organizē gan Datu valsts inspekcija (turpmāk – inspekcija), gan citi pamācību organizētāji, kā arī speciālists izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigās nekārtos pārbaudījumu, bet gan iesniegs tikai apliecinājumu par minēto apmācību regulāru apmeklēšanu.  4. Noteikumi Nr.80 noteic, ka speciālistiem apliecības izsniedz uz pieciem gadiem.  Pirmās apliecības speciālistiem tika izsniegtas 2008.gada 21.augustā. Tādējādi pirmo speciālistiem izsniegto apliecību derīguma termiņš beigsies 2013.gada 21.augustā.  Pašreiz nav noteikta kārtība, vai un kā esošie speciālisti var iegūt atkārtoti speciālistu apliecības.  Ņemot vērā minēto, nepieciešams papildināt noteikumus Nr.80 paredzot kārtību, kādā notiek atkārtotu apliecību iegūšana.  5. Noteikumu Nr.80 26.punkts un Fizisko personu datu aizsardzības likuma 21.1panta piektā daļa paredz speciālistu reģistra izveidošanu un uzturēšanu, bet būtības tie ir divi atšķirīgi reģistri gan personas datu apjoma, gan to mērķa ziņā. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt noteikumu Nr. 80 26.punktā minētā reģistra nosaukumu. |
| 3. | Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 1. Precizēt apgūstamo priekšmetu uzskaitījumu, lai varētu kārtot pārbaudījumu inspekcijā un iegūt personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju, ar mērķi aktualizēt apgūstamo priekšmetu apjomu saistībā ar personas datu aizsardzības jomas attīstību.  2. Noteikt lektoriem, kuri veic speciālistu apmācību, vismaz piecu gadu pieredzi personas datu aizsardzības jomā ar mērķi pēc iespējas nepieļaut nekvalificētu lektoru iesaisti personas datu aizsardzības speciālistu apmācībā.  3. Papildināt noteikumus Nr. 80, paredzot kārtību, kādā notiek atkārtota apliecību iegūšana jeb kvalifikācijas uzturēšana spēkā. Paredzēts, lai uzturētu spēkā speciālista kvalifikāciju, speciālistam ir tiesības apmeklēt katru gadu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, ko organizē gan inspekcija, gan citi apmācību organizētāji. Ja speciālists ir izvēlējies katru gadu paaugstināt savu kvalifikāciju apmeklējot apmācību, tad apliecības derīguma termiņa beigās, speciālists iesniedz inspekcijā iesniegumu par speciālista kvalifikācijas pagarināšanu vai atjaunošanu, pievienojot attiecīgu apliecinājumu par apmācībām. Visos citos gadījumos speciālists apliecības termiņa beigās kārto pārbaudījumu inspekcijā.  4. Tiek paredzēts, ka līdz 2015.gada 1.janvārim lektori, kam nav 5 gadu pieredze personas datu aizsardzības jomā turpina lasīt priekšmetus profesionālās kompetences apgūšanai.  5. Tiek paredzēts pārejas posms speciālistiem, t.i. speciālisti, kuru apliecības derīguma termiņš ir līdz 2014.gada 31.decembrim prasību par ikgadēju apmācību izpilda vienu reizi, bet ne vēlāk kā līdz speciālista apliecības derīguma termiņa beigām. |
| 5. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Tieslietu ministrija, inspekcija. |
| 6. | Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupa | Esošie un potenciālie personas datu aizsardzības speciālisti, kuriem inspekcija ir piešķīrusi personas datu aizsardzības speciālista kvalifikāciju un uz pieciem gadiem izsniegusi apliecību. Personas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas iegūšana un iecelšana ir brīvprātīga.  Citu valstu personas datu aizsardzības speciālisti automātiski netiek atzīti Latvijā, jo citās valstīs ir citas prasības personas datu aizsardzības speciālistiem. Eiropas Savienībā nav vienotas prasības speciālistiem, t.sk. attiecībā uz to apmācību. Citās Eiropas Savienības valstīs valstīs speciālistiem nav paredzēta apmācība. |
| 2. | Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Par personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu esošajiem un potenciālajiem personas datu aizsardzības speciālistiem ir maksājama valsts nodeva.  Personas datu aizsardzības speciālistu apmācību veic inspekcija (maksas pakalpojums) un citi apmācību organizētāji, kas atbilst noteikumos esošajām prasībām.  Personas datu aizsardzības speciālista apmācība (t.sk. pārbaudījuma) un speciālistu iecelšana ir brīvprātīga. |
| 4. | Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Personas datu aizsardzības speciālistiem, kuri vismaz divus gadus ir reģistrēti inspekcijā kā pārziņu norīkoti speciālisti varēs neveikt atkārtotu apmācību (t.sk. pārbaudījuma kārtošanu), ja katru gadu tiks paaugstināta profesionālā kvalifikācija. |
| 5. | Administratīvās procedūras raksturojums | Personas datu aizsardzības speciālistam ne ātrāk kā 6 mēnešus pirms un ne vēlāk kā vienu gadu pēc speciālistam izsniegtās apliecības derīguma termiņa beigām, jāiesniedz inspekcijā iesniegums par speciālista kvalifikācijas pagarināšanu vai atjaunošanu un apliecības izsniegšanu, pievienojot profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apliecinājumu.  Ja speciālists nepiedalās profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, viņam ir jākārto pārbaudījums inspekcijā. |
| 6. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 7. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VI. Sabiedrības līdzdalība un šīs līdzdalības rezultāti | | |
| 1. | Sabiedrības informēšana par projekta izstrādes uzsākšanu | Par projekta izstrādes uzsākšanu 2012.gada 17.maijā tika informēta Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Inspekcija, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdza Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijai iesniegt priekšlikumus kārtībai, kādā atkārtoti speciālisti varētu iegūt reģistrācijas apliecības. Minētie priekšlikumi netika saņemti.  Tika saņemti priekšlikumi no Latvijas Bankas personas datu aizsardzības speciālista. Tie tika ņemti vērā. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas priekšlikumi netika saņemti.  Latvijas Bankas personas datu aizsardzības speciālista priekšlikumi tika ņemti vērā. |
| 4. | Saeimas un ekspertu līdzdalība | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

*Anotācijas III, V, VII sadaļa – projekts šo jomu neskar.*

Tieslietu ministrs J.Bordāns

03.04.2013. 15:55

1653

S.Plūmiņa

67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv