**Informatīvais ziņojums par 2019. gada 8.novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem**

Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2019. gada 8.novembra sanāksmes darba kārtībā tiks izskatīti šādi Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esoši jautājumi:

**Kopīgā izglītības ministru un finanšu ministru politiskā debate par Somijas Prezidentūras izstrādāto dokumentu “Spēcīga Eiropas ekonomikas bāze: nodrošināt izglītības un apmācības lietderību, efektivitāti un kvalitāti”** *(publiskas debates saskaņā ar Padomes reglamenta 8. panta 2. punktu).*

Jaunās Stratēģiskās dienas kārtības 2019.-2024.gadam, ko Padome apstiprināja šī gada 20.jūnijā, kontekstā ir uzsvērta izglītības loma un nepieciešamība investēt augstas kvalitātes mācībās Eiropas līmenī. Tas ietvert Eiropas Izglītības telpas (EIT) izveidi un sinerģijas uzlabošanu starp Eiropas finanšu instrumentiem (*Erasmus+, Horizon Europe, ESF+)*, nepieciešamību pēc inovatīvām, efektīvākām darba metodēm, kas uzsver kapacitātes celšanas pieeju un atbalsta izglītības un mācību attīstību. Stratēģijā ir pausts aicinājums palielināt ieguldījumus cilvēku prasmēs un izglītībā, darīt vairāk, lai veicinātu uzņēmējdarbību un inovāciju, un pastiprināt centienus pētniecības jomā. Arī Eiropas sociālo tiesību pīlārā ir pausts aicinājums nodrošināt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību

Cilvēkkapitāls ir svarīgs produktivitātes un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai, un tam ir būtiska nozīme sabiedrības noturības sekmēšanā. Ieguvumi, ko izglītība un apmācība sniedz sabiedrībai, ir ievērojami daudzējādā ziņā. Individuālā līmenī – izglītībā un apmācībā iegūtās prasmes izpaužas kā augstāks nodarbinātības līmenis un darba samaksa. Piemēram, tādu pieaugušo nodarbinātības līmenis, kuriem ir terciārā izglītība, ir par aptuveni deviņiem procentpunktiem augstāks nekā pieaugušajiem, kuriem ir tikai vidējā izglītība, un ES valstīs pirmie no minētajiem nopelna vidēji par 44 % vairāk. Izglītības atdeve ir liela arī sabiedrībai kopumā - labi izglītots darbaspēks sekmē ekonomikas izaugsmi un produktivitātes pieaugumu un attīsta inovācijas spējas. Tas palīdz paaugstināt visu iedzīvotāju dzīves līmeni.

Vienlīdzīga piekļuve izglītībai un mācībām ir arī viens no vissvarīgākajiem veidiem, kā veicināt sociālo kohēziju un mobilitāti un nodrošināt to, ka sabiedrība tiek uztverta kā taisnīga un vienlīdzīga.

*Diskusiju dokumentā dalībvalstis aicinātas pārrunāt šādus jautājumus:*

1. Kādi problēmjautājumi Jūsu valstī ir visaktuālākie, ja runa ir par izglītības un mācību efektivitāti un lietderību?
2. Jūsuprāt, kādi politikas pasākumi ir visdaudzsološākie saistībā ar efektivitātes, lietderības, iekļautības un vienlīdzības veicināšanu izglītībā?
3. Kā vienlaikus var panākt augstas kvalitātes mācību rezultātus, augstu iegūtās izglītības līmeni un vienlīdzību?
4. Kāda varētu būt Eiropas līmeņa sadarbības loma izglītības un mācību efektivitātes, lietderības un kvalitātes veicināšanā, un kā Eiropas sabiedrība varētu paredzēt turpmākās vajadzības saistībā ar prasmju pilnveidi un profesionālo pārkvalifikāciju?

**Latvijas pozīcija:**

**Latvija izsaka atbalstu** Somijas Prezidentūras iniciatīvai par kopīgas finanšu ministru un izglītības ministru diskusijas “Spēcīga Eiropas ekonomikas bāze: nodrošināt izglītības un apmācības lietderību, efektivitāti un kvalitāti” iniciēšanu.

**Latvija uzskata,** ka izglītības un mācību politikai ir būtiska loma eiropiešu vienošanā un kopīgās nākotnes veidošanā. Budžeta līdzekļu efektīvas ieguldīšanas princips ietver gan noteiktu izglītības iestādes lielumu, gan šo fondu efektīvu pārvaldību. Ir vajadzīgi mērķtiecīgi un pietiekami lieli finanšu ieguldījumi, lai izglītības sistēma spētu nodrošināt ekonomisko un sociālo attīstību, jo īpaši tajās ekonomikas nozarēs, kas var sniegt lielāku pievienoto vērtību.

**Latvija atzīmē**, ka ir svarīgi nodrošināt izglītības kvalitāti un konkurētspēju, kā arī efektīvus ieguldījumus izglītībā. Latvijā iedzīvotāju skaits strauji samazinās, līdz ar to ir nepieciešams panākt turpmāku izglītības sistēmas racionalizēšanu, lai ieguldījumus no lielā skolu skaita uzturēšanas pārvirzītu uz mācīšanu un mācīšanos, vienlaikus cīnoties ar pedagogu novecošanas izaicinājumiem; ieviešot kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu, tajā skaitā, attīstot karjeras izglītību; sekmējot inovācijas un digitālus risinājumus, kā arī stiprinot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, lai nodrošinātu efektīvu izglītības reformas.

Pēdējos gados Latvijā ir strādāts pie tā, lai augstākās izglītības piedāvājumu pielīdzinātu valsts ekonomikas vajadzībām, tostarp augstvērtīgu, uz pētījumiem balstītu augstākās izglītības saturu, resursu sadrumstalotības mazināšanu un rezultātu vadību augstākās izglītības iestādēs.

**Latvija norāda**, ka būtiski saprast, kādi ir instrumenti būs pieejami, lai efektīvāk izlietotu finansējumu izglītībai, kā izglītības sistēmu padarīt produktīvāku. Budžeta līdzekļu efektīva ieguldījuma princips ietver gan noteiktu lielumu/kritisko masu izglītības iestādē, gan šo līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu. No otras puses, ir nepieciešami mērķtiecīgi un pietiekami apjomīgi finanšu ieguldījumi, lai izglītības sistēma spētu nodrošināt ekonomikas un sabiedrības attīstību, īpaši tādās tautsaimniecības nozarēs, kas var radīt lielāku pievienoto vērtību.

Vienlaikus, pašlaik notiek aktīvs darbs pie Eiropas Savienības fondu ieguldījumu 2021.-2027. gada plānošanas perioda savlaicīgas uzsākšanas. Izglītības un zinātnes ministrijas izvirzītās investīciju prioritātes izglītības jomā ir vērstas uz visu līmeņu izglītības un apmācības efektivitātes[[1]](#footnote-1), lietderības un kvalitātes veicināšanu.

**Pēcpusdienas sesija Izglītības ministriem**

**Izglītības jomā:**

**1. Padomes secinājumi par mūžizglītības politikas būtisko lomu centienos sabiedrībai nodrošināt iespējas panākt tehnoloģisko pāreju un pāreju uz zaļo ekonomiku, tādējādi atbalstot iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi** *(apstiprināšana).*

Padomes secinājumu projekts atsaucas uz Eiropas sociālo tiesību pīlāra[[2]](#footnote-2) pirmo principu, kur ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu vispārējo un profesionālo izglītību un mūžizglītību, lai varētu iegūt un saglabāt prasmes, kas ļauj pilnā mērā piedalīties sabiedrības dzīvē un veiksmīgi konkurēt darba tirgū.

Padomes secinājumu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā 2018. gada 22. maijā publicēto Komisijas priekšlikumu Padomes ieteikumam par visaptverošu pieeju valodas mācīšanas un mācīšanās procesiem (turpmāk – Padomes ieteikums).

Nepārtrauktie tehnoloģiskie un digitālie izaicinājumi tieši ietekmē ekonomiku, darba tirgu un veicina pilsonisko iesaisti. Šie izaicinājumi ietekmē dažāda vecuma iedzīvotājus, tostarp seniorus. Investīcijas senioru prasmju celšanā ir jāskata sociālajā un ekonomiskajā kontekstā, īpaši saistībā ar veselības un finanšu jautājumiem.

Mākslīgā intelekta un tehnoloģiju attīstībai ir liels potenciāls jaunu ekonomisko aktivitāšu, darba, darba vietu un pakalpojumu attīstīšanā. Papildus mākslīgā intelekta zināšanu pielietošanai darba tirgū un augsta līmeņa ekspertīzei, iedzīvotājiem būs nepieciešama pamata izpratne par mākslīgo intelektu un tā pielietojumu ikdienas dzīvē.

Nepieciešamība investēt pārkvalifiācijas celšanas mērījumos ir norādīta ikgadējās ekonomikas pārvaldības koordinācijas kontekstā. 2019.gada ikgadējais izaugsmes apsekojums uzsver, ka augstas kvalitātes publiskās investīcijas izglītībā un mācībās ir zināšanu ietilpīgas *(knowledge-intensive)*, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes pamats.

**Latvijas pozīcija: Latvija atbalsta Padomes secinājumus par mūžizglītības politikas būtisko lomu centienos sabiedrībai nodrošināt iespējas panākt tehnoloģisko pāreju un pāreju uz zaļo ekonomiku, tādējādi atbalstot iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi,** uzskatot, ka priekšlikums ir balansēts un iekļauj konkrētas rīcības, vienlaikus tas kalpos kā labspolitisks vēstījums nākotnei un kā vadlīnijas tālākā darbā un mūžizglītības politikas attīstībai.

Latvija **uzskata, ka ir svarīgi izpētīt** veidus, kā risināt Eiropas līmeņa izaicinājumus, kas saistīti ar aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc izglītības un mācībām, ieviešot iniciatīvas, kas veicina nepārtrauktu ieguldījumu mācībās, tostarp, sadarbību starp publisko un privāto sektoru.

Latvija **atzinīgi vērtē aicinājumu** veikt atbilstošus pasākumus, kas veicinātu jaunāko tehnoloģiju apguvi un mākslīgā intelekta efektīvu un iekļaujošu izmantošanu. Šeit īpaši nozīmīgi ir mūžizglītības pasākumi, lai mākslīgā intelekta un citu jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas spētu pilnvērtīgi izmantot nodarbinātie, uzņēmēji un iedzīvotāji, kas izglītību, t.sk. augstāko izglītību ieguvuši pirms 20 un vairāk gadiem.

Latvija **uzsver** augstākās izglītības iestāžu nepieciešamību stratēģiski iesaistīties mūžizglītībā un tālākizglītības pasākumos, gan piedāvājot elastīgus studiju veidus dažādām iedzīvotāju grupām, veicinot augstākās izglītības pieejamību (neklātienē, nepilna laika studijās, t.sk. izmantojot digitālos risinājumus), gan izstrādājot augsta līmeņa mūžizglītības kursu piedāvājumu, kas paaugstina kvalifikāciju un aktuālas prasmes nodarbinātajiem, t.sk. sadarbībā ar uzņēmumiem un darba devēju organizācijām.

Tāpat Latvija **atzinīgi vērtē** Padomes secinājumos pausto attiecībā uz izglītības un mācību sistēmu reakciju, īpašu uzmanību pievēršot jomām, kas ir visatbilstošākās, lai atbalstītu cīņu pret klimata pārmaiņām. Pāreja uz klimatneitralitāti sniegs jaunus ekonomiskos stimulus un iespējas arī Latvijas iedzīvotājiem un ekonomikai, tostarp radīs jaunas darba vietas.

**2. Padomes rezolūcija par Eiropas izglītības telpas turpmāku attīstību, lai atbalstītu uz nākotni orientētas izglītības sistēmas** *(apstiprināšana).*

Izglītība un mācības ir galvenie ilgtspējīgas un konkurētspējīgas politikas instrumenti, tas jāņem vērā gatavojot jauno Eiropas Savienības izaugsmes stratēģiju. Augstas kvalitātes izglītība ir galvenais priekšnosacījums konkurētspējīgas, digitālas un uz zināšanām balstītas globālās ekonomikas pamats.

Sadarbība Eiropas līmenī ir nozīmīga, lai izveidotu un attīstītu uz nākotni orientētas un atbilstošas izglītības stratēģijas kopējiem izaicinājumiem.

Jaunās Stratēģiskās dienas kārtības 2019.-2024.gadam, ko Padome apstiprināja šī gada 20.jūnijā, kontekstā ir uzsvērta izglītības loma un nepieciešamība investēt augstas kvalitātes mācībās Eiropas līmenī. Tas ietvert Eiropas Izglītības telpas (EIT) izveidi un sinerģijas uzlabošanu starp Eiropas finanšu instrumentiem (*Erasmus+, Horizon Europe, ESF+)*, nepieciešamību pēc inovatīvām, efektīvākām darba metodēm, kas uzsver kapacitātes celšanas pieeju un atbalsta izglītības un mācību attīstību

Eiropas Sociālo Tiesību pīlāram jābūt ieviestam gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Tiesībām uz kvalitatīvu, iekļaujošu izglītību jābūt pieejamām visa vecuma iedzīvotājiem, visās izglītības jomās un formās.

Izglītības un mācību potenciāls veicinātu klimata neitrālas un zaļas Eiropas attīstību.

**Latvijas pozīcija: Latvija atbalsta Padomes rezolūciju par Eiropas izglītības telpas turpmāku attīstību, lai atbalstītu uz nākotni orientētas izglītības sistēmas apstiprināšanu**.

Eiropas nākotnes diskusiju kontekstā **Latvija atbalsta** izglītību kā vienu no politikas pamatinstrumentiem, kas sekmē ilgtspējīgu sabiedrības izaugsmi un tautsaimniecības konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot demokrātijas vērtību stiprināšanu, sociālo iekļaušanu, kohēziju un personības attīstību

**Latvija uzskata**, ka sadarbība Eiropas līmenī ir nozīmīga, lai izveidotu un attīstītu uz nākotni orientētas un atbilstošas izglītības stratēģijas kopēju izaicinājumu un problēmu risināšanai, ņemot vērā sabiedrības un tehnoloģiskās izmaiņas. ir pilnībā jāņem vērā, t.sk. izstrādājot izglītības stratēģijas.

**Latvija atbalsta** Eiropas Universitāšu alianšu attīstību, iekļaujot tajā universitātes no visiem Eiropas reģioniem, vienlaikus šai iniciatīvai būtu jāsekmē dalībvalstu augstākās izglītības iestāžu izcilības sekmēšana un augstākās izglītības konkurētspējas palielināšana visos ES reģionos caur Eiropas Universitāšu aliansēm.

**Latvija rosina apsvērt** Eiropas vērtību iekļaušanu kā nozīmīgu Eiropas Universitāšu atpazīstamības zīmi, īpaši tādu jomu projektos kā māksla un sociālās zinātnes.

**Latvija atbalsta** dažādu finanšu instrumentu sinerģiju Eiropas Universitāšu alianšu atbalstam/stiprināšanai, nodrošinot ilgtspēju.

**3. Mākslīgais intelekts izglītībā un apmācībā** *(politiska debate)*

Mākslīgais intelekts (MI) varētu palīdzēt risināt lielus ar izglītību saistītus izaicinājumus, kādi ir, piemēram, sekmju atšķirības vai rādītāji attiecībā uz mācību turpināšanu, varētu atbalstīt atbilstošāku mācību programmu izveidi un nodrošināt elastīgākus un personalizētākus mācīšanās veidus, sniedzot daudzpusīgāku mācīšanos un individuāli pielāgotu atbalstu un norādījumus. MI ir potenciāls novērst šķēršļus, kas kavē piekļuvi izglītībai, kā arī automatizēt pārvaldības procesus, analizēt mācību modeļus un optimizēt mācīšanās procesus, lai uzlabotu mācīšanās rezultātus. Tā kā MI labāk veic rutīnas uzdevumus, tas var palīdzēt gan izglītojamiem, gan skolotājiem koncentrēties uz tām lietām, ko vislabāk paveic cilvēki.

Saskaņā ar 2019. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (DESI) 2017. gadā 43 % ES iedzīvotāju digitālo prasmju līmenis bija nepietiekams. 2018. gada McKinsey veiktajā pētījumā kā viens no būtiskākajiem šķēršļiem, lai organizācijas pieņemtu MI, tika konstatēts talantīgu cilvēku trūkums, kam ir piemērotas prasmes darbam MI jomā. Talantīgu cilvēku atbalstīšana un prasmju pilnveidošanas iespējas tika uzsvērtas arī ES Koordinētajā mākslīgā intelekta plānā.

Vienlaikus ir jāņem vērā MI ētiskie aspekti un jāievieš piemēroti pārraudzības mehānismi, lai nepieļautu, ka MI tiek ļaunprātīgi izmantots vai darbojas neprognozējami un potenciāli kaitīgi. Eiropas Komisijas augsta līmeņa ekspertu grupas izstrādātās un 2019. gada aprīlī publicētās ētikas pamatnostādnes attiecībā uz uzticamu MI ir pirmais solis uz tādu MI, kas ir morāli atbildīgs, kā arī juridiski un ētiski attaisnojams.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ministri tiek aicināti apmainīties ar viedokļiem un pieredzi par šādiem jautājumiem:

1. Kāda veida izglītības un apmācības politika un pasākumi ES un dalībvalstu līmenī būtu jāizstrādā, lai virzītu MI izstrādi un izmantošanu? Kā mēs varam nodrošināt, ka MI sniedz labumu sabiedrībai kopumā un ka Eiropa var sekmīgi konkurēt pasaules līmenī?

2. Kādus pasākumus ES kopā ar dalībvalstīm varētu veikt, lai patlaban un nākamajos 10 gados dotu iespēju izglītībā un apmācībā izmantot MI un lai šo procesu veicinātu?

**Latvijas pozīcija:**

**Latvija uzsver**, ka izglītības process tiek pilnveidots ne tikai dabaszinātņu, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas jomu (STEM) mācību programmās, piemēram, datorikas, programmēšanas un robotikas priekšmetos, bet izglītības nozarē kopumā. Arvien biežāk izglītības iestādes, sākot ar pamatizglītību un beidzot ar augstāko izglītību, kā arī pieaugušo un profesionālo izglītību, izmanto inteliģentas informācijas sistēmas, lai palīdzētu cilvēkiem mācīt un mācīties labāk, un sasniegt savus mērķus, kā arī efektīvāk un racionālāk plānot un vadīt procesu. Vienlaikus tās pielāgojot atšķirīgākām cilvēku vajadzībām, gan vecuma, gan mācīšanās tempa un veida īpatnību, interešu, valodas, gan īpašo vajadzību kontekstā, tādejādi veicinot iekļaušanos un visu iedzīvotāju pilnvērtīgu iesaisti sabiedrībā.

**Latvija norāda**, ka MI var izmantot, lai risinātu būtiskāko izaicinājumu mūsdienu izglītībā: kā pielāgot izglītības sistēmu aizvien atšķirīgākām cilvēku vajadzībām, gan vecuma, gan mācīšanās tempa un veida īpatnību, interešu, valodas, gan īpašo vajadzību kontekstā, tādejādi veicinot iekļaušanos un visu iedzīvotāju pilnvērtīgu iesaisti sabiedrībā.

**Latvija uzskata**, ka galvenie dalībvalstīm iespējamie uzdevumi, lai plašāk izmantotu MI ir pilnveidot un automatizēt mācību metodes, automatizēt skolēnu snieguma vērtēšanu tiešsaistē, dodot skolotājam vairāk laika darbam ar skolēniem tieši atgriezeniskās saiknes došanai, personiskās saskarsmes kultūras un sociāli emocionālās inteliģences attīstībai. Uzlabot mijiedarbību/atgriezenisko saiti starp studentiem un pasniedzēju, nodrošinot valodas tulkošanu reāla laikā, ļaujot studentiem, kuri runā dažādās valodās, savstarpēji sazināties;

**Latvija uzsver**, ka MI risinājumu radīšanai un izmantošanai būtiski svarīgi ir:

* izglītot izglītības vadītājus un izglītības lēmumu pieņēmējus par to, kā MI var uzlabot mācību vidi un institucionālo efektivitāti;
* iekļaut MI studiju programmās, ieskaitot skolotāju sagatavošanas programmas, lai iemācītos izmantot inovatīvas pieejas, sākot no tā, kā notiek mācīšana un vērtēšana, līdz atbalsta pasākumu nodrošināšanai un skolēnu iekļaušanai.
* nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi, lai viņi spētu izmantot MI risinājumus mācību procesa pilnveidošanā;
* veicināt sistemātisku pieredzes apmaiņu starp dalībvalstīm inovāciju procesā un dalīšanos ar labās prakses piemēriem.

**4. Nodoma deklarācijas starp Baltijas valstīm un Beniluksa valstīm par automātisku augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk – Nodomu deklarācija) parakstīšana**

Papildus 2019. gada 8. novembra ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomei plānota Nodoma deklarācijas starp Baltijas valstīm un Beniluksa valstīm par automātisku augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk – Nodomu deklarācija) parakstīšana.

Ņemot vērā Eiropas Augstākās izglītības telpas ministru apņemšanos pakāpeniski virzīties uz salīdzināmo akadēmisko grādu automātisko atzīšanu, 2018. gada 8. jūnijā tika parakstīts Latvijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu. Arī Beniluksa valstīs kopš 2015. gada maijā noslēgtās Beniluksa valstu ministru vienošanās ir spēkā savstarpēja augstākās izglītības kvalifikācijas automātiskā atzīšana. Lai panāktu pakāpenisku virzību uz salīdzināmo akadēmisko grādu automātisko atzīšanu Eiropas valstīs, ir uzsāktas sarunas starp Baltijas un Beniluksa valstīm par nepieciešamajiem pasākumiem kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātiskai akadēmiskai atzīšanai abos reģionus. Tādējādi ir sagatavots arī Nodoma deklarācijas starp Baltijas valstīm un Beniluksa valstīm par automātisku augstākās izglītības kvalifikāciju atzīšanu, kuras parakstīšana ir plānota š.g. 8. novembrī.

Pēc šīs Nodomu deklarācijas parakstīšanas plānots veikt pasākumus, kuru mērķis ir nākotnē izstrādāt starptautisku līgumu starp Baltijas un Beniluksa valstīm par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu, ar mērķi, ka šim līgumam varētu pievienoties arī citas ieinteresētās valstis.

Parakstot šo Nodomu deklarāciju, Baltijas un Beniluksa valstu ministri pauž nodomu:

1. Paplašināt augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu, paplašinot tās piemērošanu no atzīšanas starp Beniluksa valstīm, no vienas puses, un Baltijas valstīm, no otras puses, līdz savstarpējai atzīšanai starp Beniluksa valstīm un Baltijas valstīm;
2. Izpētīt iespējas ietvert šos nosacījumus savstarpējā daudzpusējā līgumā;
3. Izskatīt iespēju šo sadarbības shēmu vēlāk attiecināt arī uz citām valstīm un reģioniem ar nosacījumu, ka potenciālo jauno valstu kvalitātes nodrošināšanas mehānismi atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas kvalitātes nodrošināšanas standartiem un pamatnostādnēm un ka ir pilnībā funkcionējošas valstu kvalifikāciju ietvarstruktūras, kas saskaņotas ar Eiropas Kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

**Latvijas pozīcija:**

**Latvija atbalsta** šīs Nodomu deklarācijas parakstīšanu, lai uzsāktu kopīgu darbu ar Igauniju, Lietuvu un Beniliksa valstīm pie kopīga daudzpusēja līguma par augstākās izglītības kvalifikāciju automātisku atzīšanu projekta sagatavošanas.

**Saskaņošana:**

Informatīvais ziņojums un nacionālo pozīciju projekti ir atbilstoši kompetencei saskaņoti ar Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ekonomikas ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Kultūras ministriju, Zemkopības ministriju un Veselības ministriju, Finanšu ministriju.

**Latvijas delegācijas sastāvs**

Delegācijas vadītājs: Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Finanšu ministrs Jānis Reirs (dalība apvienotajā Izglītības un ECOFIN[[3]](#footnote-3) Padomē)

Delegācijā:

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves ES vietniece Alise Balode;

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone;

Izglītības un zinātnes ministrijas nozares padomniece izglītības, sporta nozarē un jaunatnes jomā Maija Zvirbule;

Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne (dalība apvienotajā Izglītības un ECOFIN Padomē);

Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietniece finanšu politikas jautājumos Līga Kļaviņa (dalība apvienotajā Izglītības un ECOFIN Padomē);

Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora vietniece, Ekonomisko un finanšu lietu nodaļas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES vadītāja Agnese Timofejeva (dalība apvienotajā Izglītības un ECOFIN Padomē).

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Vizē:

Valsts sekretāre Līga Lejiņa

04.11.2019. 16:16

2599

Vahere-Abražune, 67047828, anita.vahere-abrazune@izm.gov.lv

1. Eiropas Komisija balstoties uz OECD PISA datiem un Eurostat COFOG datiem. [↑](#footnote-ref-1)
2. 13129/17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padome [↑](#footnote-ref-3)