**Ministru kabineta noteikumu projekta**

**„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035**

**„Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas**

**un dejas izglītības programmas”” sākotnējās ietekmes novērtējuma**

**ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”” (turpmāk – Projekts) sagatavots, lai pašvaldību un juridisko vai fizisko personu dibinātās iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas, nodrošinātu iespēju pedagogiem saņemt pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto darba samaksu un pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksas no 2018./2019.mācību gada 1.septembra. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Projekts sagatavots pamatojoties uz:1. Izglītības likuma 14.panta 26.punktu, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas;
2. Profesionālās izglītības likuma 31.panta otro trīs prim daļu, kas nosaka, ka valsts finansējumu profesionālās ievirzes mākslas vai mūzikas izglītības programmu īstenošanai ir tiesības saņemt akreditētai izglītības iestādei, kura nodrošina noteikta minimālā audzēkņu skaita izglītošanu izglītības iestādēs īstenotajās profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslā vai mūzikā. Izglītojamo minimālo audzēkņu skaitu profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslā vai mūzikā nosaka Ministru kabinets.
 |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1035) nosaka tiesisko regulējumu un kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmas. Izglītības likuma 53.panta otrā daļa nosaka, ka pedagogam, kuram piešķirta profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, nosaka piemaksu pie mēnešalgas izglītības iestādes vadītāja noteiktajā apmērā, ņemot vērā šim mērķim izglītības iestādei pieejamos finanšu līdzekļus. Savukārt Izglītības likuma pārejas noteikumu 59.punkts nosaka, ka pedagogiem, kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017.gada 9.augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par profesionālās darbības kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kādā pedagogs to saņēmis līdz 2017.gada 9.augustam.2017.gada 1.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.501), kas nosaka pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību izglītības iestādē. Līdz ar to Izglītības un zinātnes ministrijas virzītie grozījumi – Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumi Nr.525 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”” 27.1 punktā paredz, ka piemaksu par iegūto pedagogu profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi (turpmāk – kvalitātes piemaksa), kas iegūta saskaņā ar MK noteikumiem Nr.501, nosaka izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros. Lai izglītības iestādē tiktu ievērots vienlīdzības un samērīguma princips, tiek noteikts, ka pedagogiem, kuri ieguvuši vienādu kvalitātes pakāpi, piemaksas apmēru par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei, nosaka vienādu, kā arī tas, ka kvalitātes piemaksa ir proporcionāla pedagoga darba slodzei.Projekta 1.1.apakšpunkts paredz izteikt jaunā redakcijā MK noteikumu Nr.1035 4.1 2.apakšpunktu, nodalot atsevišķi kvalitātes piemaksas, kuras tikušas piešķirtas līdz 2017.gada 9.augustam un pēc 2017.gada 9.augusta.Projekta 1.2.apakšpunkts paredz izteikt jaunā redakcijā MK noteikumu Nr.1035 6.punktu, nosakot, ka dotācijas aprēķināšanai tiek izmantoti dati no Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) uz kārtējā gada 1.septembri. Projekta 1.3.apakšpunkts paredz svītrot MK noteikumu Nr.1035 6.1 punktu kā aktualitāti zaudējušu.MK noteikumu Nr.1035 5.punkts nosaka, ka uz valsts dotāciju var pretendēt akreditētas izglītības iestādes. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, organizējot MK noteikumu Nr.1035 9. un 10.punktā noteikto konsultatīvās komisijas darbu, pārliecinās, ka VIIS uz kārtējā gada 1.septembri reģistrētie izglītojamie mācās akreditētās izglītības iestādēs. Tādējādi Latvijas Nacionālais kultūras centrs veic kontroli par katras izglītības iestādes atbilstību MK noteikumu Nr.1035 prasībām, tai skaitā akreditāciju.MK noteikumos Nr.1035 noteiktais regulējums un tā 6.1 punkts neparedz finansēt tās izglītības programmas, kas akreditētas pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas. Ja atbilstoši MK noteikumu Nr.1035 20.punktam kādai no izglītības iestādēm dotācijas izmaksa tiek pārtraukta vai veikta pārskaitītās dotācijas atmaksa, Latvijas Nacionālais kultūras centrs var lemt par neizlietotās dotācijas piešķiršanu citai izglītības iestādei.MK noteikumu Nr.1035 spēkā esošās redakcijas 6.1 punkta mērķis bija noteikt – izglītības iestādes, kas ir akreditēta laikposmā starp attiecīgā gada 1.oktobri un likuma par valsts budžetu nākamajam gadam pieņemšanu, dotācijas pieteikumu nākamajam budžeta gadam. Ņemot vērā, ka Projekta 1.2.apakšpunkts paredz izteikt jaunā redakcijā MK noteikumu Nr.1035 6.punktu, nosakot, ka izglītības iestāde dotācijas pieteikumu nākamajam budžeta gadam Latvijas Nacionālajā kultūras centrā vairāk neiesniedz, bet dotācijas aprēķināšanai Latvijas Nacionālais kultūras centrs nākamajam budžeta gadam izmanto izglītības iestādes VIIS ievadītus datus par izglītojamo skaitu izglītības iestādē uz attiecīgā mācību gada 1.septembri, MK noteikumu Nr.1035 6.1 punkta redakcija nav aktuāla.Ja izglītības iestāde ir akreditēta laikposmā starp attiecīgā gada 1.septembri un likuma par valsts budžetu nākamajam gadam pieņemšanu, tad pēc būtības saglabājas pašlaik spēkā esošais regulējums, ka konsultatīvajā komisijā, nosakot nākoša gada valsts budžeta finansēto audzēkņu skaitu, tiek ņemts vērā audzēkņu skaits akreditētajās izglītības programmās uz dotācijas sadales brīdi.Projekta 1.4.apakšpunkts paredz precizēt MK noteikumu Nr.1035 9.punktu, lai mazinātu administratīvo slogu, svītrojot Kultūras ministrijas deleģētos pārstāvjus no Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidotās konsultatīvās komisijas, ņemot vērā, ka Kultūras ministrija ir tā, kas izskata un pieņem gala lēmumu par komisijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra piedāvāto valsts budžeta finansēto audzēkņu skaitu, kā arī kultūras ministrs apstiprina valsts budžeta finansēto audzēkņu skaita sadalījumu.Projekta 1.5.apakšpunkts:1) precizē MK noteikumu Nr.1035 10.3.apakšpunktu, nosakot, ka valsts budžeta finansējamo izglītojamo skaitu nosaka, ņemot vērā datus no VIIS uz kārtējā gada 1.septembri;2) precizē MK noteikumu Nr.1035 10.4.apakšpunktu atbilstoši Projekta 1.2.apakšpunktā veiktajiem grozījumiem.Projekta 1.6.apakšpunkts precizēt MK noteikumu Nr.1035 10.4.1 apakšpunktu, nosakot, ka izglītības iestāžu izglītojamo dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos valsts konkursos tiek ņemta vērā, sākot no dalības Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu II kārtā. Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu I kārtā dalība ir obligāta visām profesionālās ievirzes izglītības iestādēm un tie tiek organizēti katras izglītības iestādes līmenī. Savukārt dalībai Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu II kārtā (konkurss tiek organizēts valsts līmenī mākslā un dizainā un reģionālajā līmenī mūzikā) tiek izvirzīti I kārtas uzvarētāji no katras izglītības iestādes katrā vecuma grupā atbilstoši konkursa nolikumam. Dalība Latvijas Nacionālā kultūras centra organizēto valsts konkursu II un III kārtā apliecina izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu un izglītības procesa kvalitāti un ilgtspēju, īpaši, ja Latvijas Nacionālais kultūras centrs var izvērtēt izglītības iestādes regulāru pārstāvniecību valsts konkursu II un III kārtā. Projekta 1.6.apakšpunktā noteiktais regulējums neietekmē valsts dotācijas apjomu katrai izglītības iestādei.Projekta 1.7., 1.8. un 1.9.apakšpunkts paredz aktualizēt MK noteikumu Nr.1035 12.1 punktā definēto aprēķina formulu un tās skaidrojumus, nodalot atsevišķi dotācijas apmēru kvalitātes piemaksām, kuras tika piešķirtas līdz 2017.gada 9.augustam un pēc 2017.gada 9.augusta.Projekta 1.10.apakšpunkts paredz grozīt datumu no kārtējā gada 10.janvāra uz kārtējā gada 20.janvāri, kad izglītības iestādes dibinātājam jāiesniedz pārskats par dotācijas izlietojumu. Projekta 1.11.apakšpunkts paredz papildināt MK noteikumus Nr.1035 noteikumus ar 18.1 punktu, kas nosaka, ja izglītības iestāžu dibinātāju pārskatos norādītais atlikums pārsniedz vienu procentu, no pašvaldībai piešķirtās dotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina dotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no kārtējā budžeta gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.Projekta 1.12.apakšpunkts paredz papildināt MK noteikumus Nr.1035 ar 27.7 punktu nosakot, ka informāciju par 12.1 1.apakšpunktā aprēķinos izmantojamo no valsts budžeta finansējuma tarificēto pedagoģisko likmju skaitu attiecīgās izglītības iestādes pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, Latvijas Nacionālais kultūras centrs iegūst no VIIS. Ja tehnisku apstākļu dēļ nav iespējams iegūt minēto informāciju no VIIS, Latvijas Nacionālais kultūras centrs var pieprasīt iesniegt to elektroniski.Projekta 1.13.apakšpunkts paredz svītrot MK noteikumu Nr.1035 2.pielikumu – 1.tabulu „Pieteikums dotācijas saņemšanai n-gadā” un 2.tabulu „Pedagoģisko likmju un pedagogu skaits, kuri ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un tarificēti no valsts budžeta finansētās daļas uz n–1 gada 1.septembri”, jo no 2018.gada 1.septembra visa minētā informācija būs pieejama un/vai iesniedzama VIIS. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Rādītāji | **2018.gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019. gadam | saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. gadam | izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021. gadam |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Budžeta ieņēmumi | 18 194 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 18 194 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 18 194 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 18 194 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā) | Projekts tiek īstenots esošā budžeta ietvaros. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Amata vietu skaita izmaiņas | Projekts šo jomu neskar. |
| 8. Cita informācija | 2018.gada kopējais finansējums profesionālās ievirzes izglītības iestādēm ir 18 194 809 *euro.* |

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

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

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
|   **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Projekta izpildi nodrošinās Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, pašvaldību un juridisko vai fizisko personu dibinātās iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Kultūras ministra p.i.

vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrs K.Gerhards

Vīza: Valsts sekretāre D.Vilsone

Beinaroviča 62305829

Baiba.Beinarovica@lnkc.gov.lv