**Ministru kabineta noteikumu projekta   
“Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276  
“Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"”**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks | Noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) mērķis ir noteikt Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) saturu attiecībā uz nepieciešamo VIIS iekļaujamo datu apjomu, tai skaitā atbilstoši Starptautisko skolu likuma prasībām.  Noteikumu projekts stāsies spēkā 2021. gada 2. janvārī, izņemot noteikumu punktu, kas paredz VIIS atbilstošas elektroniskas vides uzturēšanu izglītības iestāžu un sistēmā iekļauto personu anketēšanai un apziņošanai. Minētais punkts stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Starptautisko skolu likuma 12. panta otrajā daļā doto deleģējumu Ministru kabinetam, kā arī, lai nodrošinātu Ministru prezidenta 2020. gada 16. jūlija rezolūcijas Nr. 12/2020-JUR-143 izpildi, kas cita starpā nosaka uzdevumu sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Starptautisko skolu likuma 12. panta otrajā daļā minēto tiesību akta projektu, tādējādi nodrošinot Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi.  Noteikumu projekts sagatavots arī pēc Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvas:  1) pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" (Nr. 2.2.1.1/17/I/019) veicamajiem uzdevumiem, kuru starpā ir VIIS publiskā portāla, anketēšanas un apziņošanas risinājuma izstrāde;  2) pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” (Nr. 8.3.6.2/17/I/001) uzdevumiem, kuru starpā ir izglītības kvalitātes monitoringa rādītāju izveide. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | 2020. gada 11. jūlijā stājās spēkā Starptautisko skolu likums, kura 12. panta otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā starptautiskā skola ievada VIIS informāciju par starptautisku izglītības programmu, izglītojamiem un pedagogiem, kā arī šīs informācijas saturu, nosaka Ministru kabinets.  Ievērojot minēto, noteikums projekts paredz papildināt norādi, uz kāda likuma pamata Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) izdoti, ar norādi uz Starptautisko skolu likuma 12. panta otro daļu.  Noteikumu projekts arī nosaka VIIS iekļaujamo informāciju par starptautisku izglītības programmu (noteikumu 8.1 punkts), izglītojamo starptautiskā izglītības programmā, tai skaitā izglītojamam izsniegto izglītības dokumentu (noteikumu 11.1 un 19.1 punkts). Uz starptautisko skolu piemērojams arī noteikumu 7. punkts, kas nosaka VIIS iekļaujamo informāciju par izglītības iestādi, izņemot informāciju par izglītības iestādes akreditāciju (Starptautisko skolu likums neparedz izglītības iestādes akreditāciju), un noteikumu 15. punkts, kas nosaka VIIS iekļaujamo informāciju par pedagogiem, izņemot informāciju par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecību (kvalitātes pakāpes piešķir saskaņā ar Izglītības likuma regulējumu, un minētais regulējums neattiecas uz starptautisko skolu pedagogiem, kas īsteno tikai starptautisku izglītības programmu). Attiecīgi precizēts noteikumu 7. un 15. punkts.  Noteikumu projekts arī paredz precizēt noteikumu normas, kas nosaka kārtību, kādā tiek ievadīta informācija VIIS, tādējādi attiecinot minēto regulējumu arī uz starptautisko skolu.  Papildus minētajam, noteikumu projekts paredz šādas izmaiņas VIIS saturā un funkcionalitātē:  1) VIIS esošā funkcionalitāte tiek papildināta ar anketu moduli un apziņošanas servisu, kas izstrādāti projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" (Nr. 2.2.1.1/17/I/019) ietvaros, paredzot iespēju sistēmas lietotājiem izveidot un publicēt aptaujas anketas, kā arī izplatīt informāciju, izmantojot VIIS apziņošanas servisu. Ievērojot minēto, noteikumi tiek papildināti ar 5.8. apakšpunktu, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. maijā saistībā ar projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" noslēgumu, līdz kuram funkcionalitātei jābūt izstrādātai.  2) VIIS esošā funkcionalitāte tiek papildināta ar lauku, kurā izglītības iestādēm jāievada tās oficiālā elektroniskā adrese, ar nolūku nodrošināt apziņošanas kanālu – e-adresi, projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" (Nr. 2.2.1.1/17/I/019) ietvaros izstrādātajam apziņošanas servisam.  3) VIIS esošā funkcionalitāte tiek papildināta ar Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrā esošo informāciju par izglītības iestāžu, tai skaitā izglītības programmu īstenošanas vietu, koordinātām, sniedzot iespēju ar izglītības jomu saistītos datus attēlot kartēs. Noteikumu projekts paredz, ka šie dati tiek iegūti un saglabāti tiešsaistes režīmā no Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra datiem. Kā arī VIIS esošā funkcionalitāte tiek papildināta ar iestādes norēķinu konta numuru atbilstoši normatīvajiem aktiem par studiju kreditēšanu un reģistrācijas numuru atbilstoši Uzņēmumu reģistra datiem. Šie dati ir nepieciešami, jo atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 26. punkts “26. Studiju kredītu kredītiestāde ieskaita attiecīgās augstākās izglītības iestādes norēķinu kontā.” Vienlaikus nepieciešams papildināt MKN Nr. 231 49. punktu, ka kredītiestāde saņem no VIIS arī šos datus par norēķinu kontu.  4) Noteikumu 7.3. apakšpunkts papildināts ar norādi, ka VIIS tiek iekļauta arī informācija par izglītības programmas īstenošanas vietām (t.sk. ieslodzījuma vietās). Tā kā izglītības programmu īstenošanas vieta ne vienmēr sakrīt ar izglītības iestādes juridisko adresi, tad VIIS nepieciešams norādīt arī izglītības programmu īstenošanas vietas, lai Izglītības kvalitātes valsts dienests varētu veikt pārbaudes par izglītības programmu īstenošanu atbilstoši izsniegtajām atļaujām. Datus par izglītības programmu īstenošanu ieslodzījuma vietās nepieciešams uzkrāt, lai nodrošinātu informāciju par izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmu ieslodzījuma vietā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 10. jūlija noteikumiem Nr. 309  “Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem”, Izglītības un zinātnes ministrija, ievērojot Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšlikumu, nosaka ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi un valsts finansēto vietu skaitu notiesāto apmācībai akreditētajās profesionālās izglītības programmās un valsts budžetā profesionālajai izglītībai paredzēto līdzekļu ietvaros atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo sedz pedagogu darba samaksu, valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, izmaksas par izglītojamo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem mācību prakses laikā, inventāra, materiālu, mācību līdzekļu un kancelejas preču iegādi. Tāpat arī informācija par to, vai izglītības iestāde nodrošina profesionālās izglītības programmas īstenošanu ieslodzījuma vietās, tiek izmantota ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu direktoru mēneša darba algas noteikšanai.  5) Noteikumi precizēti, norādot, ka VIIS tiek uzkrāta informācija par izglītojamam pieprasītu asistenta pakalpojumu saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē.  6) Atbilstoši normatīvajam regulējumam par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo, izglītības iestādēm no valsts budžeta tiek piešķirts finansējums dienesta viesnīcas uzturēšanas izmaksu segšanai, kas tiek aprēķināts uz vienu dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo gadā. Tāpat arī saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas reglamentu valsts sekretārs atbild par ministrijai piekritīgo nekustamo īpašumu tiesisku un lietderīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, attiecīgi ministrijai ir jābūt pieejamai informācijai par tai piekritīgā nekustamā īpašuma, t.sk. dienesta viesnīcu izmantošanu. Dati par dienesta viesnīcās dzīvojošajiem izglītojamajiem tiks izmantoti, lai apzinātu dienesta viesnīcas piepildījumu un noslodzi, kā arī lai nodrošinātu piešķirtā finansējuma izlietojuma lietderību.  7) Precizēts noteikumu 12.1.6.1 apakšpunkts, papildinot to ar datiem par uzturēšanās tiesību termiņu. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtās informācijas, uzturēšanās dokumenta termiņš var atšķirties no uzturēšanās tiesību termiņa, kurš norādīts minētajā dokumentā, piemēram, uzturēšanās tiesības piešķir uz 5 gadiem, bet dokumentu izsniedz tikai uz 1, kas nozīmē, ka 5 gadu periodā personai būs vairākas reizes jāmaina uzturēšanās dokuments, bet kas nenozīmē, ka persona ir zaudējusi tiesības uz likumīgu uzturēšanos Latvijā, tāpēc augstskolām, kuras slēgs līgumu ar ārvalstu studentiem un kredītiestādēm, kurām jāpieņem lēmums par studiju vai studējošā kredīta no kredītiestādes līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem piešķiršanu, ir nepieciešams saņemt informāciju gan par dokumenta termiņu, gan par piešķirto uzturēšanas tiesību termiņu. Pazīme, ka personai ir derīgs uzturēšanās dokuments Latvijā, VIIS tiks atzīmēta, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām par uzturēšanas dokumentu un uzturēšanas tiesībām.  Jāatzīmē, ka noteikumi tika papildināti ar 12.1.6.1 apakšpunktu ar Ministru kabineta 2020. gada 28.maija noteikumiem Nr. 329, un minētais apakšpunkts stāsies spēkā 2021. gada 2. janvārī. Ievērojot, ka ar noteikumu projektu paredzēts precizēt minēto apakšpunktu, tiek paredzēts, ka arī noteikumu projekts stāsies spēkā minētajā datumā. Norādei uz noteikumu projekta spēkā stāšanos 2021. gada 2. janvārī nav būtiskas nozīmes attiecībā uz citu noteikumu projekta regulējumu.  8) Noteikumi papildināti ar 15.13.1 apakšpunktu par pedagogu darba stāžu. Datu nepieciešamību pamato Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027. gadam “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” (projekts) iekļautā politikas rezultāta “Kvalitatīva un kvantitatīva pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze” rezultatīvie rādītāji - Pedagogu darba stāža proporcijas izmaiņas (Pedagogu īpatsvars, kuri pedagoģisko izglītību un/vai skolotāja kvalifikāciju ieguvuši pēdējo 5 gadu laikā un Pedagogu īpatsvars, kuru darba stāžs ir 6–10 gadi), tāpat arī informācija par pedagogu darba stāžu vajadzīga izglītības kvalitātes monitoringa rādītāju uzraudzībai.  9) Precizēts noteikumu 15.14. apakšpunkts, paredzot, ka izglītības iestādei par pedagogu vairs nav jāievada VIIS Latvijā pēc 2020. gada 1. jūnija izsniegtie augstākās izglītības dokumenti.  Šis precizējums saistīts ar to, ka 2020. gada 30. maijā stājās spēkā grozījumi noteikumos, paredzot, ka augstākās izglītības iestādei ir pienākums ievadīt informāciju par izsniegtajiem izglītības dokumentiem 10 darba dienu laikā. Līdz ar to šis precizējums veikts, lai VIIS neveidotos dubulti ieraksti par vienu un to pašu izglītības dokumentu, kā arī, lai mazinātu administratīvo slogu izglītības iestādēm.  10) Papildināts noteikumu 29. punkts, nosakot Valsts izglītības satura centra pienākumu aktualizēt informāciju profesionālo kvalifikāciju klasifikatorā.  11) Noteikumi papildināti ar 32.1.1 apakšpunktu, paredzot, ka izglītības iestāde VIIS ievada un aktualizē iestādes kontaktinformāciju.  12) Pašlaik noteikumu 39. punkts nosaka, ka izglītības iestādes 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām ievada un aktualizē sistēmā noteikumu tai skaitā 12.6. apakšpunktā minēto informāciju par eksmatrikulāciju. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumu Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” 33. punktā noteikto, ja kredītņēmējs nepabeidz studijas un tiek izslēgts no studējošo saraksta (eksmatrikulēts bez diploma), kredītņēmējs, sākot ar nākamo mēnesi pēc izslēgšanas, maksā studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus. Minētais nozīmē, ka kredītiestādei nepieciešams saņemt datus par eksmatrikulāciju pēc iespējas ātri, lai tās varētu korekti veikt studiju kredītu procentu aprēķinu par posmu, par kuru procentus maksā valsts un pa kuru – pats studējošais, kas ir nākamā (kalendārā) mēneša 1.datums. Ņemot vērā minēto, noteikumu projekts ir papildināts ar prasību, ka noteikumu 12.6. apakšpunktā minēto informāciju izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā desmit darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām, bet ne vēlāk kā tajā pašā kalendārajā mēnesī, kurā persona ir eksmatrikulēta. Grozījumi noteikumu 39. un 40. punktā arī nosaka, ka gadījumā, ja personai nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, tad informāciju par personas vārdu, uzvārdu u.c. noteikumos noteikto informāciju sistēmā ievada izglītības iestāde, kura attiecīgo personu reģistrē informācijas sistēmā.  13) Precizēts noteikumu 43.1 punkts, paredzot, ka ārvalstīs izsniegtie izglītības dokumenti vai ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošie dokumenti ekspertīzei jāiesniedz, izmantojot VIIS funkcionalitāti.  14) Noteikumu projekts paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrija var slēgt vienošanās ar organizācijām, kas izdod starptautiski atzītus pedagogu un izglītojamo statusu apliecinošus dokumentus.  15) Noteikumos precizēta kārtība, kādā lietotājam jāpiesaka informācijas labošanas nepieciešamība un citas problēmas darbā ar VIIS. Tas veikts ar mērķi, lai uzlabotu lietotāju atbalstu, kā arī lai visas problēmsituācijas ir reģistrētas lietotāju atbalsta sistēmā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Izglītības un zinātnes ministrija. |
| 4. | Cita informācija |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Izglītības iestādes, izglītojamie, kredītiestādes, studējošie, Valsts zemes dienests. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Nav finansiālas ietekmes. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Nav finansiālas ietekmes. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Saistītie tiesību aktu projekti | Nepieciešams izstrādāt šādus tiesību aktu projektus:  1) Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem””, ar ko tiks precizēts, ka kredītņēmējs maksā studiju kredītlīgumā noteiktos procentu maksājumus, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi pēc izslēgšanas;  2) Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē””, precizējot VIIS ievadāmo informāciju par izglītojamam pieprasīto asistenta pakalpojumu;  3) Ministru kabineta noteikumu projektus, pamatojoties uz Starptautisko skolu likuma 5. panta sestajā daļā, 7. panta ceturtajā daļā, 8. panta otrajā daļā un 14. panta ceturtajā daļā minēto deleģējumu.” |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Izglītības un zinātnes ministrija. |
| 3. | Cita informācija | Atbilstoši Starptautisko skolu likuma pārejas noteikumu 2.punktam šīs anotācijas sadaļas 3.punktā minētie noteikumi Ministru kabinetam ir jāizdod līdz 2020. gada 31. decembrim. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Noteikumu projekts pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē publicēts Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. Saite:  Pēc noteikumu projekta izskatīšanas Ministru kabinetā izglītības iestādēm tiks sagatavota informatīva vēstule par izmaiņām normatīvajā regulējumā. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Priekšlikumi vai iebildumi nav saņemti. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Nav saņemti. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija, izglītības iestādes un to dibinātāji, Izglītības kvalitātes valsts dienests. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija nav nepieciešama.  Noteikumu projekta izpilde tiks īstenota esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

Vīza: Jānis Volberts

K.Veldre, 67047857;

Kaspars.Veldre@izm.gov.lv