Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi 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""** **(VSS-328)** |

(dokumenta veids un nosaukums)

**I. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Projekta 1. punkts:  “22. Ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgas augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst šiem nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam, kā tas ir paredzēts studējošiem, kuri ir izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma.”; | **Latvijas Studentu apvienība (24.05.2021 atzinums Nr. 2021/PV18):**  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” (turpmāk – noteikumi) 22. punkts paredz, ka studējošajam, mainot studiju programmu vai studiju programmu un augstākās izglītības iestādi (turpmāk – AII) ir tiesības turpināt saņemt to pašu kredītu augstākās izglītības (turpmāk – AI) iegūšanai. Noteikumu projekts paredz konkrētāk definēt, kādas situācijas ir uzskatāmas par studiju turpināšanu, atstājot neatbildētu jautājumu – kāda ministrijas skatījumā ir atšķirība starp jaunas studiju programmas uzsākšanu un studiju programmas maiņu? Ir saprotams noteikumu projekta anotācijā norādītais mērķis noteikt termiņu, kurā ir jāturpina studijas, lai izvairītos no nenoteiktības un nesamērīgi liela laika posma, kurā persona neturpina studijas, tomēr IZM ierosinājums par termiņu noteikt 60 dienas ir nesamērīgs un neatbilst reālajai situācijai. Piemēram, viena kalendārā gada ietvaros  kredītņēmējs janvārī var izlemt konkrētajā studiju programmā studijas vairāk neturpināt, bet vasarā tikt imatrikulēts citā studiju programmā. Ja kredītņēmējs vēlas izmantot iespēju saņemt  vienu un to pašu kredītu, tad viņam ir jāizvēlas par labu studiju pārtraukumam, jo AII uzņemšanu pavasarī neorganizē, kas kopumā nebūtu laba prakse. Lai saglabātu kredītņēmēja tiesības uz viena un tā paša kredītlīguma pamata mainīt studiju programmu, **LSA rekomendē IZM izdarīt grozījumus MK noteikumu 42. punktā, nosakot, ka personas, kas ir eksmatrikulētas bez diploma, kredītu sāk atmaksāt ar sesto kalendāro mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma:** Sešu kalendāro mēnešu periodā kredītņēmējam, kas vēlas turpināt studēt, noteiktajā laika periodā būtu iespēja mainīt studiju programmu un/vai AII. LSA aicina pēc šāda principa precizēt noteikumu projektu.  **Latvijas Studentu apvienība (16.06.2021 atzinums Nr. 2021/PV24):**  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” (turpmāk – noteikumi) 22. punkts paredz, ka studējošajam, mainot studiju programmu vai studiju programmu un augstākās izglītības iestādi (turpmāk – AII) ir tiesības turpināt saņemt to pašu kredītu augstākās izglītības (turpmāk – AI) iegūšanai. Noteikumu projekts paredz konkrētāk definēt, kādas situācijas ir uzskatāmas par studiju turpināšanu, atstājot neatbildētu jautājumu – kāda ministrijas skatījumā ir atšķirība starp jaunas studiju programmas uzsākšanu un studiju programmas maiņu? Ir saprotams noteikumu projekta anotācijā norādītais mērķis noteikt termiņu, kurā ir jāturpina studijas, lai izvairītos no nenoteiktības un nesamērīgi liela laika posma, kurā persona neturpina studijas, tomēr IZM ierosinājums par termiņu noteikt 60 dienas ir nesamērīgs un neatbilst reālajai situācijai. Piemēram, viena kalendārā gada ietvaros kredītņēmējs janvārī var izlemt konkrētajā studiju programmā studijas vairāk neturpināt, bet vasarā tikt imatrikulēts citā studiju programmā. Ja kredītņēmējs vēlas izmantot iespēju saņemt vienu un to pašu kredītu, tad viņam ir jāizvēlas par labu studiju pārtraukumam, jo AII uzņemšanu pavasarī neorganizē, kas kopumā nebūtu laba prakse. Lai saglabātu kredītņēmēja tiesības uz viena un tā paša kredītlīguma pamata mainīt studiju programmu, LSA iebilst pret termiņa samazinājumu no iepriekš esošajām 90 dienām uz 60 dienām. LSA rekomendē IZM izdarīt grozījumus MK noteikumu 42. punktā, nosakot, ka personas, kas ir eksmatrikulētas bez diploma, kredītu sāk atmaksāt ar sesto kalendāro mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma:  “42. Kredītņēmējs kredītus (kredītu pamatsummu) sāk atmaksāt ar divpadsmito kalendāra mēnesi pēc attiecīgās studiju programmas pabeigšanas ar diploma iegūšanu (eksmatrikulēts ar diploma iegūšanu), doktorantūrā studējošie – ar divpadsmito kalendāra mēnesi pēc doktorantūras programmas apguves (eksmatrikulēts pēc doktora studiju programmas apguves) vai sākot ar sesto kalendāra mēnesi pēc kredītņēmēja izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma (eksmatrikulēts bez diploma). Informāciju par datumu, ar kuru beigta studiju programmas apguve, kredītiestāde iegūst no Valsts izglītības informācijas sistēmas atbilstoši šo noteikumu 49. punktam.” Sešu kalendāro mēnešu periodā kredītņēmējam, kas vēlas turpināt studēt, noteiktajā laika periodā būtu iespēja mainīt studiju programmu un/vai AII, neņemot akadēmisko atvaļinājumu, kas varētu būt nepieciešams kādas akūtas dzīves situācijas risināšanai. LSA aicina pēc šāda principa precizēt noteikumu projektu. | **Nav ņemts vērā**  Skaidrojums sniegts anotācijas II tabulas 2. punktā.  Papildus informējam, ka, ja tiktu noteikts 6 mēnešu termiņš kredīta atmaksas uzsākšanai programmas maiņas gadījumā, tad šāds termiņš būtu jānosaka pilnīgi visiem kredītņēmējiem, kas tiek eksmatrikulēti bez diploma. Jo pēc datiem eksmatrikulētie bez diploma, kas plāno turpināt studijas, ne ar ko neapšķiras no tiem, kas neplāno turpināt studijas. Šāds jauninājums prasītu papildus finansējumu un tas ministrijas skatījumā nav prioritāte no tā viedokļa, kāds papildus finansējums nāktu par labu programmas īstenošanai, un būtu neadekvāts slogs nodokļu maksātājiem.  Studējošajam ir iespēja izmantot akadēmisko atvaļinājumu līdz pat 2 gadiem, kurā laikā kredīta atmaksa netiek uzsākta, lai tiktu skaidrībā par studiju turpināšanu vai neturpināšanu.  Šie grozījumi tiek veikti dēļ viena (!) gadījuma, kurā līdz šim ir radusies neskaidrība vai traktēt pārtraukumu kā eksmatrikulāciju vai kā studiju programmas maiņu, līdz ar to aicinām nepārspīlēt vajadzību mainīt termiņu visiem eksmatrikulētiem bez diploma. |  | Projekta 1. punkts:  “22. Ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgas augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst šiem nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam, kā tas ir paredzēts studējošiem, kuri ir izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma.”; |
| 2  2. | Projekta 8. un 13. punkts:  8. Papildināt noteikumu II nodaļu ar 35.1  punktu šādā redakcijā:  "35.1 Studiju un studējošo kredītus kredītiestāde piešķir attiecīgajam gadam pieejamā garantijas finansējuma ietvaros.";  13. Papildināt noteikumus ar 61. un 62. punktu šādā redakcijā:  “61. Šo noteikumu 35.1  punkts stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.  62. Grozījumi šo noteikumu 22., 33. un 34. punktā un noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.”. | **Latvijas Studentu apvienība (16.06.2021 atzinums Nr. 2021/PV24):**  Kā jau LSA ir uzsvērusi jau kopš studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas modeļa maiņas, to ir nepieciešams nodrošināt ar papildu finansējumu atbilstoši faktiskajai situācijai un reālajiem aprēķiniem. Kad tika veidots studiju un studējošo kreditēšanas modelis, tad aprēķini tika balstīti pieprasījumā pēc iepriekšējās kreditēšanas sistēmas, kur gadā vidēji tika izsniegti 1500 kredītu. Kā zināms, iepriekšējais kreditēšanas sistēmas modelis ierobežoja augstākās izglītības pieejamību, kas vēlējās uzsākt studijas, taču nebija otrā galvotāja, kas atbilstu kredītiestādes prasībām. Pēc LSA veiktās studējošo aptaujas 2019. gadā - 9.4% gadījumā studējošajiem tika atteikts studiju kredīts, savukārt 5.8% gadījumu tika atteikts studējošā kredīts. Nav atbalstāms noteikumu projekta 8. un 13. punkts, kas pasaka, ka no 2021. gada augusta studējošiem studiju un studējošo kredīti tiks izsniegti pieejamo līdzekļu apjomā, ja politiski ir panākta vienošanās par apropiācijas pārdali, lai studējošajiem nodrošinātu papildu studiju vai studējošo kredītu izsniegšanu. LSA iebilst pret 8. un 13. punkta iekļaušanu noteikumu projektā un lūdz IZM to izņemt ārā, ņemot vērā, ka politiskā vienošanās par apropiācijas pārdali studiju un studējošo kreditēšanas sistēmai ir panākta. | **Nav ņemts vērā**  Izglītības un zinātnes ministrija skaidro, ka 8. punktā noteiktais, ka kredītus piešķir esošā finansējuma ietvaros nav pretrunā ar to, ka šim rudenim būs apro pārdale. |  | Projekta 8. un 13. punkts:  8. Papildināt noteikumu II nodaļu ar 35.1  punktu šādā redakcijā:  "35.1 Studiju un studējošo kredītus kredītiestāde piešķir attiecīgajam gadam pieejamā garantijas finansējuma ietvaros.";  13. Papildināt noteikumus ar 61. un 62. punktu šādā redakcijā:  “61. Šo noteikumu 35.1  punkts stājas spēkā 2021. gada 1. augustā.  62. Grozījumi šo noteikumu 22., 33. un 34. punktā un noteikumu 32.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.”. |

**Informācija par starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi vai elektronisko saskaņošanu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 19.04.2021. – 30.04.2021.; 17.05.2021. – 21.05.2021.; 10.06.2021. – 27.06.2021. | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija, Swedbank AS, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Finanšu ministrija, Kultūras ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, un Latvijas Studentu apvienība | |
|  |  | |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Latvijas Studentu apvienības |
|  |  | |
|  | | |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |  | |
|  |  | |
|  |  | |

**II. Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 11. | Anotācija | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikumu 50. punktu Ministru kabinetam līdz 2020. gada 30. martam bija jāizdod šā likuma 79. panta otrajā daļā paredzētais regulējums, proti, jānosaka ne tikai kārtība, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, bet arī jānosaka kārtība, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem.  Savukārt Ministru kabineta 2021. gada 21. aprīļa sēdes protokola Nr. 26 28.§ 5. punkts paredz, ka Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum", tiklīdz Augstskolu likuma 82. pantā paredzēto ārvalstīs studējošo studiju un studējošo kreditēšanai kļūs pieejams Augstskolu likuma 79. panta pirmajā daļā minētais finansējums no Eiropas Savienības fondiem vai starptautiskām finanšu institūcijām, sešu mēnešu laikā izpildīt Augstskolu likuma pārejas noteikumu 50. punktā doto uzdevumu.  Vēršam uzmanību, ka joprojām tikai daļēji ir izpildīts Ministru kabinetam dotais pilnvarojums un 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" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 231) nav ietverta kārtība, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem.  Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kad dotais pilnvarojums Ministru kabinetam tiks izpildīts vai arī rast risinājumus Augstskolu likuma grozīšanai, ja Augstskolu likuma pārejas noteikumu 50. punktā dotais uzdevums nav izpildāms.  **Tieslietu ministrija (25.05.2021. atzinums):**  Lūdzam izvērtēt 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” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 231) un projektā ietverto materiālo tiesību normu (dažādu nosacījumu) ietveršanas tiesisko pamatotību, paredzēt nepieciešamos pasākumus MK noteikumu Nr. 231 un projekta atbilstībai paredzētajiem likuma pilnvarojumiem.  Par to, ka Augstskolu likuma 79. panta otrajā daļā noteiktais pilnvarojums nav pilnībā izpildīts mēs jau norādījām.  Papildus nepieciešams vērtēt, vai MK noteikumos Nr.231 ar pašreizējo regulējumu ir korekti atsaukties uz Izglītības likuma 14. panta 4. punktā dotā likuma pilnvarojuma izpildi, jo MK noteikumos Nr.231 nav regulējuma par valsts kredītiem (ko izsniedz valsts). Uz tiem studējošajam ir tiesības saskaņā ar Izglītības likuma 2. panta trešajā daļa noteikto, ka studijām augstākās izglītības programmās studējošais var saņemt valsts kredītu. Saņemtais kredīts atmaksājams vai dzēšams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Un saskaņā ar Izglītības likuma 55. pantā noteikto izglītojamam ir tiesības saņemt stipendijas, kredītus, pabalstus, atlaides, kā arī dotācijas, izmantojot sabiedrisko transportu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un cita veida materiālo palīdzību. Savukārt Izglītības likuma 14. panta 4. punktā likumdevējs ir devis pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kredīta saņemšanas, atmaksāšanas un dzēšanas kārtību augstākās izglītības programmās. Taču MK noteikumu Nr. 231 1. punktā paredzēts, ka noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, atmaksā un dzēš studiju un studējošo kredītus no kredītiestāžu līdzekļiem (turpmāk abi kopā – kredīti), kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem, kurus nevarētu dēvēt par valsts kredītu.  Kā jau esam norādījuši, Satversmes tiesa ir secinājusi, ka deleģējošajai normai ir jāidentificē likumdošanas deleģējuma mērķis, saturs un apjoms tik skaidri, lai būtu saprotams, kādus noteikumus valdība var izdot. Pilnvarojuma saturam ir jābūt skaidram, jo tas atklāj pilnvarojuma būtību un jēgu. Nav pieļaujama personas pamattiesību ierobežošana, atsaucoties uz neskaidru vai pārprotamu likumdevēja pilnvarojumu. Šobrīd likuma pilnvarojums paredz Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta, proti, procedūru (procesuālās tiesību normas). Jēdziens "kārtība" norāda uz Ministru kabineta noteikumu procesuālo raksturu, proti, noteiktas procedūras izstrādāšanu (skat. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 20. punktu). Atsevišķos gadījumos Ministru kabineta noteikumu saturu var veidot arī materiālās normas, taču tām jābūt pieņemtām, pamatojoties uz likumdevēja pilnvarojumu (skat. Satversmes tiesas 2007. gada 9. oktobra sprieduma lietā Nr. 2007-04-03 16. punktu). Vēršam uzmanību, ka arī personas datu apstrādi, kas balstās uz likumā neparedzētiem (no likuma neizrietošiem) atbilstības nosacījumiem, nevar uzskatīt par leģitīmu. | **Ņemts vērā pēc būtības –**  **Sniegts skaidrojums**  Skat. papildināto anotāciju. Šajā situācijā ministrija uzskata par priekšlaicīgu Tieslietu ministrijas priekšlikumu grozīt šo normu.  Attiecībā uz Izglītības likuma 14. panta 4. punktā dotā likuma pilnvarojuma izpildi Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka valsts kredīti studijām augstākās izglītības programmās studējošais netiek vairs izsniegti, bet, MK noteikumu Nr. 231 56., 57., 58, un 59. punkts paredz, ka joprojām turpinās uz 56. punktā minēto tiesību aktu pamata iepriekš izsniegto kredītu (tai skaitā valsts izsniegto kredītu) atmaksa un dzēšana:  “56. Atzīt par spēku zaudējušiem:  56.1. Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97. nr.; 2003, 13., 172. nr.; 2004, 131. nr.; 2005, 157. nr.; 2009, 4., 98. nr.; 2011, 9. nr.; 2014, 52. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 66B. nr.);  56.2. Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumus Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 97., 106. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 105. nr.; 2004, 4. nr.; 2005, 157. nr.; 2006, 18., 176. nr.; 2008, 34. nr.; 2009, 4., 98. nr.; 2010, 29. nr.; 2013, 218. nr.; 2014, 91. nr.; 2015, 254. nr.; 2017, 183. nr.; 2019, 13., 245. nr.; 2020, 66B. nr.);  56.3. Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumus Nr. 445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 154. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 172. nr.; 2005, 16. nr.; 2008, 34. nr.; 2009, 99. nr.; 2011, 9. nr.; 2013, 218. nr.; 2014, 52. nr.; 2019, 245. nr.; 2020, 66B. nr.).  57. To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus.  58. Valsts izglītības attīstības aģentūra ar 2020. gada 1. jūliju izpilda Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" un Ministru kabineta 2001. gada 29. maija noteikumu Nr. 220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" Studiju un zinātnes administrācijai noteiktās funkcijas, neveicot grozījumus noslēgtajos studiju un studējošo kredītlīgumos.  59. Kredītņēmējam, kuram ir izsniegts studiju vai studējošā kredīts saskaņā ar šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem un kurš grib saņemt studiju vai studējošā kredītu secīgai programmu apgūšanai saskaņā ar šiem noteikumiem, uz šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata saņemtā studiju vai studējošā kredīta atmaksa tiek atlikta, ja pārtraukums starp vienas studiju programmas beigu termiņu un citas studiju programmas sākuma termiņu nepārsniedz 11 mēnešus. Saņemtie kredīti jāsāk atmaksāt ar divpadsmito mēnesi pēc pēdējās studiju programmas pabeigšanas, bet kopumā visu studiju un studējošo kredītu atmaksas uzsākšanas termiņš nepārsniedz 10 gadus kopš pirmā kredītlīguma noslēgšanas brīža. Kredītņēmējs ar iesniegumu par studiju vai studējošā kredīta atmaksas atlikšanu vēršas kredītiestādē, kura izsniedza studiju vai studējošā kredītu saskaņā ar šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem. Iesniegumam pievieno augstskolas izdotu pamatojošu dokumentu par imatrikulāciju secīgajā studiju programmas līmenī un informāciju par pārtraukuma ilgumu starp studijām (izziņu no augstākās izglītības iestādes). Ja kredītiestāde informāciju par secīgās studiju programmas līmeni un pārtraukuma termiņa ilgumu starp studiju programmām var iegūt no Valsts izglītības informācijas sistēmas, tad kredītņēmējs šo informāciju var neiesniegt.”  Ņemto vērā, ka Izglītības likuma 14. panta 4. punkta noteikts deleģējums Ministri kabinetam noteikt valsts kredītu atmaksu vai dzēšanu, MK noteikumos Nr.231 paliek atsauce uz Izglītības likuma 14. panta 4. punktu. Kad tiks atmaksāti visi uz MK noteikumu Nr. 231 56. punktā minēto tiesību aktu izsniegtie valsts kredīti, tad norāde uz Izglītības likuma 14. panta 4. punktu tiks svītrota. | | Papildināta anotācija:  Noteikumos joprojām nav ietverta kārtība, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, jo nav pietiekošas informācijas par šīm iespējām. Valsts finanšu attīstības institūcija “Altum” ved pārrunas ar Eiropas Investīciju fondu par piedalīšanos pilotprojektā, ar kuru tiktu nodrošināts riska segums, kas ļautu piešķirt kredītus gan studijām Latvijā, gan studijām ārvalstīs. Taču uz šo brīdi pilotprojekta ieviešanas termiņi no Eiropas Investīciju fonda puses ir vairākkārt atlikti. Tādēļ programmas nosacījumi nav precīzi zināmi, kā arī nav zināms, vai kāda kredītiestāde Latvijā piekritīs ieviest šo finanšu instrumentu. Provizoriski vairāk informācijas par iespējām ieviest šo programmu būs 2021. gada laikā. |
| 22. | Projekts, anotācija:  1. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:  “22. Ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgas augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 90 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu 49. punktam, pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. punktā minētajiem nosacījumiem. Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst šiem nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 90 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam, kā tas ir paredzēts studējošiem, kuri ir izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma.” | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Noteikumu projekta 2. punkts paredz, ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgas augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studijuprogrammā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 90 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu [49. punktam](https://likumi.lv/ta/id/314184#p49), pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu [6.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p6), [10.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p10), [11.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p11), [12.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p12), [13.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p13), [14.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p14), [15.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p15) un [16. punktā](https://likumi.lv/ta/id/314184#p16) minētajiem nosacījumiem.  Lūdzam papildināt anotāciju atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukcijas Nr. 19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība"  (turpmāk – Instrukcija Nr. 19) 14. punktam, jo nav sniegts detalizēts pamatojums noteikumu projekta 2. punktam, piemēram, kāpēc ir izvēlēts 90 dienu termiņš.  Papildus ir izvērtējama vārdu "bez diploma" lietošana noteikumu projekta 2. punktā, jo tie ir lieki, ņemot vērā, ka diploms tiek izsniegts tikai pēc attiecīgās studiju programmas apguves.  **Swedbank AS (2021. gada 22. aprīļa e-pasta atzinums):**  Šis princips “līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 90 dienas pēc kārtas” nonāk pretrunā kārtībai, ka sākot ar nākamo kalendāra mēnesi pēc eksmatrikulācijas studentam tiek sastādīts maksājumu grafiks un students sāk maksāt procentus, vēlāk arī pamatsummu.  Banka pēc grafika sastādīšanas neparedz iespēju to anulēt, ne arī kā atgriezt jau samaksātos procentus.  Ieviešot šādu principu, ir nepieciešams pārskatīt arī 33. punktu un noteikt, ka studentam, kas eksmatrikulēts bez diploma, procentus sāk aprēķināt ar ceturto mēnesi pēc eksmatrikulācijas, ja 90 dienu laikā students nav imatrikulēts citā izglītības iestādē.  **Latvijas Studentu apvienība (05.05.2021 atzinums Nr. 2021/PV15):**  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” (turpmāk - noteikumi) 22. punkts paredz, ka studējošajam, mainot studiju programmu vai studiju programmu un augstākās izglītības iestādi (turpmāk - AII) ir tiesības turpināt saņemt to pašu kredītu augstākās izglītības (turpmāk – AI) iegūšanai. Noteikumu projekts paredz konkrētāk definēt, kādas situācijas ir uzskatāmas par studiju turpināšanu, atstājot neatbildētu jautājumu - kāda ministrijas skatījumā ir atšķirība starp jaunas studiju programmas uzsākšanu un studiju programmas maiņu? Ir saprotams noteikumu projekta anotācijā norādītais mērķis noteikt termiņu, kurā ir jāturpina studijas, lai izvairītos no nenoteiktības un nesamērīgi liela laika posma, kurā persona neturpina studijas, tomēr IZM ierosinājums par termiņu noteikt 90 dienas ir nesamērīgs un neatbilst reālajai situācijai. Piemēram, viena kalendārā gada ietvaros kredītņēmējs janvārī var izlemt konkrētajā studiju programmā studijas vairāk neturpināt, bet vasarā tikt imatrikulēts citā studiju programmā. Ja kredītņēmējs vēlas izmantot iespēju saņemt vienu un to pašu kredītu, tad viņam ir jāizvēlas par labu studiju pārtraukumam, jo AII uzņemšanu pavasarī neorganizē, kas kopumā nebūtu laba prakse. Lai saglabātu kredītņēmēja tiesības uz viena un tā paša kredītlīguma pamata mainīt studiju programmu, LSA rekomendē IZM izdarīt grozījumus MK noteikumu 42. punktā, nosakot, ka personas, kas ir eksmatrikulētas bez diploma, kredītu sāk atmaksāt ar sesto kalendāro mēnesi pēc izslēgšanas no studējošo saraksta bez diploma. Sešu kalendāro mēnešu periodā kredītņēmējam, kas vēlas turpināt studēt, noteiktajā laika periodā būtu iespēja mainīt studiju programmu un/vai AII. LSA aicina pēc šāda principa precizēt noteikumu projektu. | **Ņemts vērā**  Ņemot vērā, ka vasaras studiju pārtraukums ilgst aptuveni divus mēnešus, 60 dienas ir pietiekams termiņš, lai studējošajam būtu iespēja mainīt studiju programmu un tikt imatrikulētam citā izglītības iestādē. Termiņš, kas mazāks par 60 dienām, var būtiski ierobežot studējošo tiesības saņemt to pašu studiju un studējošā kredītu, turpinot studijas citā augstākās izglītības programmā un augstākās izglītības iestādē, ja piederība augstākās izglītība iestādei tiek izbeigta akadēmiskā gada beigās, bet piederību jaunajai studiju programmai un augstākās izglītības iestādei iespējams izveidot tikai līdz ar nākamo studējošo uzņemšanu un jaunā akadēmiskā gada sākumu. Gadījumos, kad studējošais pieņem lēmumu pārtraukt studijas un tiek eksmatrikulēts no augstākās izglītības iestādes, nav iespējams identificēt kad un vai studijas tiks turpinātas citā augstākās izglītības iestādē un/vai citā studiju programmā. Lai dotu studējošajam iespēju turpināt studijas, saņemot to pašu kredītu, un ar nākamo kalendāro mēnesi pēc eksmatrikulācijas bez diploma kredītņēmējam nebūtu jāuzsāk segt kredīta procentus un sākt kredīta atmaksu, viņam tiek dotas 60 dienas, kuru laikā jāizveido piederība citai augstākās izglītības iestādei un studiju programmai, kur studijas tiks turpinātas.  Tiem kredītu ņēmējiem, kuri mainīja studiju programmu augstākās izglītības iestādes ietvaros (bez eksmatrikulācijas), piemēro uz programmas maiņas brīdī spēkā esošo regulējumu un turpina kreditēšanu, ja ir izpildīti visi nosacījumi. Savukārt tiem, kuri mainīja uz citas augstākās izglītības iestādes analoģisku studiju programmu vai manīja augstāko izglītības iestādi un studiju programmu (ar eksmatrikulāciju bez diploma), tad tiem līdz šo grozījumu spēkā stāšanas dienai programmas maiņa tiek uzskatīta par studiju turpināšanu, ja tā notika 1 mēneša laikā.  Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka norāde uz eksmatrikulācijas veidu ir atstājama, ja tas atbilst Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi” 12.6.2. apakšpunktā noteiktajam ekasmatrikulācijas statusam un tā ir skaidrāk un saprotamāk piemērotājiem – kredītiestādēm un kredītu ņēmējiem. | | Projekta 1. punkts:  “22. Ja studējošais studiju laikā maina studiju programmu attiecīgas augstākās izglītības iestādes ietvaros vai turpina studijas citā studiju programmā citā augstākās izglītības iestādē un ja pārtraukums starp izslēgšanas no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma dienas līdz imatrikulācijas dienai nepārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītiestāde pārbauda informāciju par studējošo un studijām atbilstoši šo noteikumu [49. punktam](https://likumi.lv/ta/id/314184#p49), pārliecinoties, vai jaunā studiju programma un studējošā dati atbilst šo noteikumu [6.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p6), [10.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p10), [11.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p11), [12.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p12), [13.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p13), [14.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p14), [15.](https://likumi.lv/ta/id/314184#p15) un [16. punktā](https://likumi.lv/ta/id/314184#p16) minētajiem nosacījumiem. Ja jaunā studiju programma vai studējošā dati neatbilst šiem nosacījumiem vai pārtraukums starp izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulācijas) bez diploma un imatrikulāciju pārsniedz 60 dienas pēc kārtas, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu [42. punktam](https://likumi.lv/ta/id/314184#p42), kā tas ir paredzēts studējošiem, kuri ir izslēgti no studējošo saraksta (eksmatrikulēti) bez diploma.”  Projekts papildināts ar 5. punktu šādā redakcijā:  “5. Aizstāt 33. punktā vārdu “nākamā” ar vārdu “trešā”;  Papildināta anotācija.  Turpmākiem punktiem mainīta numerācija. |
| 3. | Projekts:  4. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:  “33.1 Ja augstākā izglītības iestāde nav ievadījusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "[Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi](https://likumi.lv/ta/id/307796-valsts-izglitibas-informacijas-sistemas-noteikumi)" noteiktajam, kā rezultātā izveidojās studiju kredīta procentu pārmaksa, kura tika segta no valsts budžeta līdzekļiem, attiecīgā augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz kredītiestādes sagatavoto rēķinu, pārskaita Izglītības un zinātnes ministrijai pārmaksāto kredītu procentu summu.” | **Swedbank AS (2021. gada 22. aprīļa e-pasta atzinums):**  Lūdzam aizstāt vārdu “rēķins” ar vārdu “aprēķins”.  **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Anotācijas I sadaļas 2. punktā ir sniegta informācija, ka, lai izvairītos no nesavlaicīgas datu ievades, noteikumu projekta 4. punktā paredzēts, ka augstākās izglītības iestāde, kura savlaicīgi nav ievadījusi datus VIIS, pārskaita Izglītības un zinātnes ministrijai pārmaksāto kredītu procentu summu.  Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 276) 27. punktu augstākās izglītības iestādes informāciju par studējošajiem ievada vai aktualizē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas iegūšanas vai tās rašanās dienas.  Lūdzam papildināt anotācijā sniegto informāciju, jo no esošās informācijas nav saprotams, kas tiek saprasts ar vārdu "savlaicīgi", proti, vai ar to tiek saprastas arī MK noteikumu Nr. 276 minētās 10 darbdienas. Ja konkrētajā gadījumā datu ievade ir jāveic nekavējoties, tad ierosinām izvērtēt nepieciešamību veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumu Nr. 276 27. punktā, paredzot, ka šāda veida dati ir jāievada nekavējoties.  Kaut arī Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 131. punkts pieļauj atsauču iekļaušanu Ministru kabineta noteikumos uz citiem tāda paša vai augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, no šādu atsauču iekļaušanas normatīvajos aktos pēc iespējas jāizvairās. Lūdzam noteikumu projekta 4. punktā veidot atsauci, kas norāda uz normatīvo aktu noteiktajā jomā. Šādas atsauces lietošana nesaista, ja gadījumā attiecīgie Ministru kabineta noteikumi, uz kuriem būtu jāatsaucas, zaudētu spēku vai tie tiktu grozīti.  **Tieslietu ministrija (25.05.2021. atzinums):**  Kontekstā jau ar 1. punktā izteikto iebildumu, lūdzam vērtēt, vai projekta 6. punkta regulējums, kas paredz pienākumu augstākās izglītības iestādei atmaksāt valsts pārmaksāto kredītu procentu summu, ja iestāde nav normatīvi noteiktajā kārtībā (ar nokavēšanos) iesniegusi informāciju par studējošo, atbilst likuma pilnvarojumam. Ierosinām vērtēt, vai regulējumā minētajos gadījumos kredītiestāde nevarētu veikt pārrēķinu pēc korektās informācijas saņemšanas vai kā citādi risināt šo jautājumu. Atbilstoši Augstskolu likuma 46.1 panta otrajā daļa noteiktajam, augstskolas rektors vai koledžas direktors ir atbildīgs par studējošo un absolventu reģistram sniegto datu precizitāti un atbilstību īstenībai. | **Ņemts vērā**  Augstskolu likuma 79. panta otrā daļa nosaka, ka Ministru kabinetam jānosaka, kā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem. Augstskolu likums nenosaka valstij pienākumu subsidēt procentu izmaksas. Tas tika noteikts Ministru kabineta noteikumu līmenī kā daļa no valsts garantēto kredītu programmas. Kredītu % subsidēšana tiek veikta no valsts budžeta līdzekļiem un % ir kredītu neatņemamā sastāvdaļa, līdz ar to % atmaksa, kas paredzēta projekta 6. punktā atbilst Augstskolu likuma deleģējumam. Vienlaikus skaidrojam, ka piedāvātajā regulējumā minētajos gadījumos kredītiestāde nevar veikt pārrēķinu pēc korektās informācijas saņemšanas vai kā citādi risināt šo jautājumu, jo kredītu un kredītu % aprēķināšana notiek automātiski, proti, to veic kredītiestādes automatizētā sistēma un kredītiestāde savu administratīvo izmaksu samazināšanai un kredītu pieejamībai klientiem neveic aprēķinus manuāli. Kā arī informējam, ka datus Valsts izglītības informācijas sistēmā vada pati augstskola vai koledža un tā atbild par datu ievades savlaicīgumu un korektumu. Ja augstskola vai koledža nav ievadījusi datus savlaicīgi, tad tai arī rodas pienākums atlīdzināt valstij tās vainas dēļ radušos izdevumus. Finansiālā izteiksmē šīs summas prognozējamas kā nebūtiskas, taču disciplinēs augstskolas un koledžas pildīt normatīvo regulējumu un ievadīt datus savlaicīgi, kā nepildīšana rada neērtības visiem pārējiem procesa dalībniekiem- studējošiem, kredītiestādei un ministrijai. | | Precizēts projekta 6. punkts:  “6. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:  “33.1 Ja augstākā izglītības iestāde nav ievadījusi datus Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem datu ievades jomā noteiktajam, kā rezultātā izveidojās studiju kredīta procentu pārmaksa, kura tika segta no valsts budžeta līdzekļiem, attiecīgā augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz kredītiestādes sagatavoto aprēķinu, pārskaita Izglītības un zinātnes ministrijai pārmaksāto kredītu procentu summu.””  Papildināta anotācija. |
| 4. | Projekts:  5. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Ja studijas grāda vai profesionālās kvalifikācijas ieguvei kredītņēmējs turpina citā studiju programmā, kredītu izmaksu atjauno, ievērojot, ka kredīta izmaksas termiņš ir jaunās programmas studiju laiks mīnus iepriekš kreditētais laika periods, izņemot gadījumu, ja programmas īstenošanas termiņš ir samazināts un sākotnējā programma vairs netiek īstenota – šādā gadījumā kreditēšanu var turpināt līdz sākotnējās programmas beigu termiņam.” | **Swedbank AS (2021. gada 22. aprīļa e-pasta atzinums):**  Šādu izņēmumu kredītiestādes nebūs spējīgas identificēt (kredītiestādēm nav pieejas informācijai par to, vai kāda programma vairs netiek īstenota).  **Finanšu ministrija (****05.05.2021 atzinums Nr. 12/A-17/****2495):**  Lūdzam precizēt noteikumu projekta 5. punktu, jo no šobrīd piedāvātās redakcijas izriet, ka studējot īsāku laika periodu, kredītu var saņemt par ilgāka laika perioda studijām.  **Swedbank AS (2021. gada 26. maija e-pasta atzinums):**  šie dati kredītiestādēm nav pieejami VIIS sistēmā. Lūgums apstiprināt, ka tiks veikti attiecīgi grozījumi no VIIS iegūstamo datu apjomā, lai banka būtu spējīga identificēt šo situāciju. | **Ņemts vērā pēc būtības**  Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka no VIIS uz kredītiestādi tiks nodota informācija par studējošā iepriekšējo studiju programmu un tās īstenošanas ilgumu, kas attiecināms studējošajam uz piederības studiju programmai beigu datumu, neatkarīgi no tā vai šāds studiju programmas īstenošanas laiks joprojām ir spēkā.  Lai kredītu nevarētu saņemt par ilgāku laika periodu nekā studiju programmas apguvei paredzēts, studējošajam, mainot studiju programmu, kā programmas apguves ilgums tiek ņemts vērā jaunās programmas apguves ilgums no kā tiek atņemts jau kreditētais laika periods. | | Projekta 7. punkts:  7. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:  “34. Ja kredītņēmējs turpina studijas citā studiju programmā, kredītu izmaksu atjauno, ievērojot, ka kredīta izmaksas termiņš ir jaunās programmas studiju laiks mīnus iepriekš kreditētais laika periods, izņemot gadījumu, ja programmas īstenošanas termiņš ir samazināts un sākotnējā programma vairs netiek īstenota – šādā gadījumā kreditēšanu var turpināt līdz sākotnējās programmas beigu termiņam.” |
| 5. | Projekts:  8. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:  “57. To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus. Studiju un studējošo kredīta ņēmējam, kuram atbilstoši šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir iestājies termiņš studiju un studējošo kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksai un kuram ārkārtējās situācijas laikā vai pēc tās beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, ir samazinājušies ienākumi, attiecīgi ar kredītiestādes vai Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu kredītu pamatsummas atmaksu var atlikt uz laiku līdz 9 mēnešiem kalendārajā gadā, nepagarinot kopējo kredītu atmaksas termiņu un nemainot citus kredītlīguma noteikumus. Kredītiestāde un Valsts izglītības attīstības aģentūra pieņem lēmumu, pamatojoties uz attiecīgu kredīta ņēmēja iesniegumu. Minētie nosacījumi attiecībā uz kredītu pamatsummas atmaksas atlikšanu ir piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Kredītņēmēji, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā jau bija izmantojuši kredīta atlikšanu, var atkārtoti pieteikties uz kredītu atlikšanu.” | **Swedbank AS (2021. gada 22. aprīļa e-pasta atzinums):**  Tā kā tiek pieļauta jau atkārtota pamatsummas atlikšana, mēs rekomendētu izvērtēt iespēju arī atļaut veikt atmaksas termiņa pagarināšanu, atbilstoši pamatsummas atlikšanas termiņam. Citādi varētu rasties situācijas, kur atgriežoties pie normālā grafika būtiski pieaug ikmēneša maksājums. | **Ņemts vērā** | | Projekta 11. punkts:  11. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:  “57. To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus. Studiju un studējošo kredītņēmējam, kuram atbilstoši šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir iestājies termiņš studiju un studējošo kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksai un kuram ārkārtējās situācijas laikā vai pēc tās beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, ir samazinājušies ienākumi, attiecīgi ar kredītiestādes vai Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu kredītu pamatsummas atmaksu var atlikt uz laiku līdz 9 mēnešiem kalendārajā gadā, ar iespēju pagarināt kopējo kredītu atmaksas termiņu uz attiecīgu kredīta atmaksas atlikšanas termiņu, bet nemainot citus kredītlīguma noteikumus. Kredītiestāde un Valsts izglītības attīstības aģentūra pieņem lēmumu, pamatojoties uz attiecīgu kredītņēmēja iesniegumu. Minētie nosacījumi attiecībā uz kredītu pamatsummas atmaksas atlikšanu ir piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Kredītņēmēji, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā jau bija izmantojuši kredīta atlikšanu, var atkārtoti pieteikties uz kredītu atlikšanu.” |
| 6. | Anotācija | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Anotācijas I sadaļas 2. punktā ir sniegta informācija, ka Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumu Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"" (VSS-1051) 1.5. apakšpunkts paredz, ka Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) esošā funkcionalitāte tiek papildināta ar izglītības iestādes norēķinu konta numuru. Vēršam uzmanību, ka minētā Ministru kabineta noteikumu projekta 1.5. apakšpunkts neparedz šāda veida grozījumu. Līdz ar to anotācijā sniegtā informācija ir precizējama. | Ņemts vērā | | Precizēta anotācija – 1.5. apakšpunkts labots uz 1.7. apakšpunktu. |
| 7. | Anotācijas I sadaļas 2. punkts  Projekta 8. punkts:  “8. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:  “57. To studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei, kuri noslēgti uz šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minēto Ministru kabineta noteikumu pamata, piemēro minētos Ministru kabineta noteikumus. Studiju un studējošo kredīta ņēmējam, kuram atbilstoši šo noteikumu 56.1., 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētajiem Ministru kabineta noteikumiem ir iestājies termiņš studiju un studējošo kredīta vai kredītam pielīdzinātās stipendijas atmaksai un kuram ārkārtējās situācijas laikā vai pēc tās beigām, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim, ir samazinājušies ienākumi, attiecīgi ar kredītiestādes vai Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumu kredītu pamatsummas atmaksu var atlikt uz laiku līdz 9 mēnešiem kalendārajā gadā, nepagarinot kopējo kredītu atmaksas termiņu un nemainot citus kredītlīguma noteikumus. Kredītiestāde un Valsts izglītības attīstības aģentūra pieņem lēmumu, pamatojoties uz attiecīgu kredīta ņēmēja iesniegumu. Minētie nosacījumi attiecībā uz kredītu pamatsummas atmaksas atlikšanu ir piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Kredītņēmēji, kuri iepriekšējā kalendārajā gadā jau bija izmantojuši kredīta atlikšanu, var atkārtoti pieteikties uz kredītu atlikšanu.” | **Finanšu ministrija (05.05.2021 atzinums Nr. 12/A-17/2495):**  Lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punktu ar informāciju, kas noteikumu projekta 8. punkta īstenošanas laikā sedz kredīta % maksājumus. | **Ņemts vērā pēc būtības -**  **Sniegts skaidrojums**  Anotācijā ir norādīts, ka: "Šāda atvieglojuma noteikšanai nebūs ietekmes uz valsts budžetu, jo kredīti, kas izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, tika izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem, savukārt valsts galvojuma apjoms nemainās, tas paliek tāds, kāds bija iekļauts attiecīgā gada valsts budžeta likumā." Papildus informējam, ka procentu maksāšanas kārtība netiek mainīta, tiek atlikta pamatsummas atmaksa. Par šiem kredītiem kredītņēmēji jau paši maksā procentus, jo ir iestājies paredzētais termiņš (gadu pēc absolvēšanas u.c. gadījumi). | | Papildināts anotācijas I sadaļas 2. punkts:  “procentu maksāšanas kārtība netiek mainīta, tiek atlikta pamatsummas atmaksa. Par šiem kredītiem kredītņēmēji jau paši maksā procentus, jo ir iestājies paredzētais termiņš (gadu pēc absolvēšanas u.c. gadījumi).” |
| 8. | Anotācija, projekts | **Finanšu ministrija (05.05.2021 atzinums Nr. 12/A-17/2495):**  Vienlaikus lūdzam savstarpēji salāgot noteikumu projekta 8. punktā paredzēto kredītu pamatsummas atmaksas atlikšanas laiku (līdz 9 mēnešiem) ar anotācijā sniegto informāciju par šajā punktā paredzēto grozījumu (līdz 10 mēnešiem). | **Ņemts vērā** | | Precizēta anotācija. |
| 9. | Anotācijas IV sadaļas 1. punkts | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Lūdzam aizpildīt anotācijas IV sadaļas 1. punktu atbilstoši Instrukcijas Nr. 19 54.2. apakšpunktam. | **Ņemts vērā** | | Precizēts Anotācijas IV sadaļas 1.punkts |
| 10. | Anotācijas VI sadaļa | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Vēršam uzmanību, ka anotācijas VI sadaļas 1. punktā ir sniegta informācija, ka pirms noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē tas tika nosūtīts viedokļa sniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Latvijas Studentu apvienībai un Latvijas Finanšu nozares asociācijai. Savukārt anotācijas VI sadaļas 3. punktā ir sniegta informācija, ka no nevalstiskām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām komentāri, iebildumi vai priekšlikumi tiks iekļauti izziņā, ja tādi tiks saņemti. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Instrukcijas Nr. 19 62. punktam sabiedrības līdzdalības rezultāti ir ietverami anotācijā, nevis izziņā, ņemot vērā, ka attiecīgās mērķgrupas viedoklis ir lūgts pirms noteikumu projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Papildus minētais neatbilst anotācijas I sadaļas 2. punktā sniegtajai informācijai, jo no tās izriet, ka, piemēram, noteikumu projekta 8. punkts jau ir saskaņots ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Finanšu nozares asociāciju un Latvijas Studentu apvienību. Tātad šo institūciju viedoklis jau tika noskaidrots.  Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijas VI sadaļu atbilstoši Instrukcijas Nr. 19 62. punktam. Vienlaikus anotācijas VI sadaļas 2. punkts ir precizējams atbilstoši Instrukcijas Nr. 19 61.3. apakšpunktam. Papildus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 14. punktu tiešās valsts pārvaldes institūcijas elektroniski sagatavotus paziņojumus par līdzdalības procesu iesniedz arī Valsts kancelejā publicēšanai tās mājaslapā. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotācijas VI sadaļas 2. punktu ar attiecīgu informāciju, ja noteikumu projekts tur ir bijis publicēts.  Papildus no noteikumu projekta anotācijas var secināt, ka sabiedrības līdzdalība noteikumu projekta izstrādē netika nodrošināta atbilstoši Instrukcijas Nr. 19 3. punktam. Ievērojot minēto, lūdzam izvērtēt sabiedrības līdzdalības pietiekamību noteikumu projekta saskaņošanā. Piemēram, lūdzam izvērtēt lietderību noskaidrot ietekmēto sabiedrības grupu (piemēram, anotācijas II sadaļas 1. punktā minēto augstāko izglītības iestāžu) viedokli par noteikumu projektā ietverto regulējumu, attiecīgi aizpildot anotācijas VI sadaļu. | **Ņemts vērā** | | Precizēta anotācijas VI sadaļa |
| 11. | Anotācijas I sadaļas 4. punkts | **Tieslietu ministrija (27.04.2021. atzinums Nr. 1-9.1/471):**  Ierosinām aizpildīt anotācijas I sadaļas 4. punktu, jo tas nav aizpildīts. | **Ņemts vērā** | | Aizpildīts anotācijas I sadaļas 4. punkts. |
| 112. | Projekta 10. punkta noteikumu 49.4. apakšpunkts:  49.4. studiju kredīta un studējošā kredīta identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru.” | **Tieslietu ministrija (25.05.2021. atzinums):**  Ņemot vērā anotācijā skaidroto, lūdzam precizēt projekta 10. punkta noteikumu 49.4. apakšpunkta redakcijā identifikatora nosaukumu atbilstoši Latvijas Bankas 2018. gada 18. janvāra noteikumos Nr. 160 "Kredītu reģistra noteikumi" 12.1.1.apakšpunktā minētajam, lai ir skaidrs, kādu tieši informāciju atbildīgie ir tiesīgi iegūt no Kredītu reģistra. Ir atšķirība starp kredīta identifikatoru un klienta līguma identifikatoru. | **Ņemts vērā** | | Projekta 10. punkta noteikumu 49.4. apakšpunkts:  “49.4. studiju kredīta un studējošā kredīta līguma identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru.” |
| 13. | Anotācijas I sadaļas 2.punkts | **Tieslietu ministrija (25.05.2021. atzinums):**  Ņemot vērā, ka MK noteikumi Nr.231 paredz noteikt studiju un studējošo kredīta garantiju programmas īstenošanas kārtību portfeļgarantijas veidā, finansējumu, kā arī izmaksu attiecināmības nosacījumus un finansējumu pārvaldības izmaksu segšanai, lūdzam anotācijas I sadaļas 2.punktā kā informāciju par pašreizējo situāciju norādīt ar kādu Ministru kabineta tiesību aktu ir apstiprināta minētā programma saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta ceturto daļu. | **Ņemts vērā** | | Anotācijas I sadaļas 4. punkts:  “Programma ir apstiprināta ar Ministru kabineta 2019. gada 17. jūlija rīkojumu Nr. 382 “Par konceptuālo ziņojumu "Par studiju un studējošo kreditēšanas no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegto galvojumu modeļa maiņu” 3. punkts (prot. Nr. 33 76. §) (<https://likumi.lv/ta/id/308338-par-konceptualo-zinojumu-par-studiju-un-studejoso-kreditesanas-no-kreditiestazu-lidzekliem-ar-valsts-varda-sniegto-galvojumu)>.” |
| 14. | Projekta 8. punkts:  8. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:  "35.1 Pieteikumus uz studiju un studējošo kredītiem kredītiestāde piešķir attiecīgajam gadam pieejamā garantijas finansējuma ietvaros."; | **Tieslietu ministrija (25.05.2021. atzinums):**  Ierosinām papildināt projekta 8.punktu ar norādi, kuru MK Noteikumu Nr.231 nodaļu papildina ar jauno punktu, kā arī lūdzam precizēt punkta redakciju, jo tas ir neloģisks – kredītiestāde nepiešķir pieteikumus. Vienlaikus nav saprotams, par kādiem pieteikumiem uz kredītiem ir runa, ja noteikumi nenosaka pieteikumu iesniegšanu. |  | | Projekta 8. punkts:  8. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:  "35.1 Studiju un studējošo kredītus kredītiestāde piešķir attiecīgajam gadam pieejamā garantijas finansējuma ietvaros."; |
| 115. | Projekta 4. punkts:  “32.1 Kredītu izmaksu aptur, ja pārbaudot šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minēto informāciju dati par akadēmisko gadu , semestra vai studiju kursa sākuma un beigu datumu uz šīs informācijas saņemšanas dienu neatbilst aktuālajiem akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa datiem. Ja 60 dienu laikā pēc norādītā semestra vai studiju kursa beigu datuma Kredītu izmaksu atjauno, ja šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minētie dati tiek aktualizēti atbilstoši aktuālajiem semestra vai studiju kursa datiem, 60 dienu laikā kopš pēdējās minēto datu aktualizēšanas dienas un banka izmaksu veic ar to mēnesi, kad minētie dati tiek aktualizēti. Ja ir pagājušas vairāk kā 60 dienas pēc kārtas pēc norādītā semestra vai studiju kursa beigu datuma, bet šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minētie dati netiek aktualizēti, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam.”; | **Swedbank AS (2021. gada 26. maija e-pasta atzinums):**  Lai banka varētu identificēt, vai šie dati ir aktuāli u.tml. un noteikt, kas ir atzīstama par pēdējo datu aktualizēšanas dienu, šis 49.1.7. lauks arī ir jāiekļauj tās informācijas kopumā, par kuru VIISā ir pieejams atjaunināšanas datums (attiecīgi bankai būs iespēja saprast, vai dati ilgstoši nav atjaunināti u.tml.)  Otrs jautājums, vai šajā situācijā par ‘pēdējo aktualizēšanas dienu’ tiek uzskatīta arī sistēmas ‘automātiskā’ datu pārlikšana uz ‘vēsturisko’ sadaļu? (vai arī tikai aktualizācija, ko katra skola veic manuāli)? Un ja jāņem vērā arī ‘automātiskā’ datu nomaiņa – vai par šādas datu nomaiņas datumu būs informācija VIIS sistēmā.  Pretējā gadījumā, ja skola pēdējo reizi datus par studentu atjaunojusi iepriekšējā semestra sākumā, tad nākošajā dienā pēc semestra beigām automātiski jau būs pagājušas vairāk kā 60 dienas pēc kārtas un studentiem būs jāsāk maksāt kredīts. | **Ņemts vērā**  Precizēta redakcija. Punkts nav par dienu, kad augstskola aktualizē datus, bet gan par semestra sākuma un beigu datumiem atbilstību reālajam laikam. | | Projekta 4. punkts:  “32.1 Kredītu izmaksu aptur, ja pārbaudot šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minēto informāciju dati par akadēmisko gadu, semestra vai studiju kursa sākuma un beigu datumu uz šīs informācijas saņemšanas dienu neatbilst aktuālajiem akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa datiem. Ja 60 dienu laikā pēc norādītā semestra vai studiju kursa beigu datuma 49.1.7. apakšpunktā minētie dati tiek aktualizēti atbilstoši aktuālajiem akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa datiem, kredītiestāde izmaksu veic ar to mēnesi, kad minētie dati tiek aktualizēti. Ja ir pagājušas vairāk kā 60 dienas pēc kārtas pēc norādītā akadēmiskā gada, semestra vai studiju kursa beigu datuma, bet šo noteikumu 49.1.7. apakšpunktā minētie dati netiek aktualizēti, kredītņēmējs sāk kredītu atmaksu atbilstoši šo noteikumu 42. punktam.”; |
| 16. | Projekta 10. punkts:  “49.3. datumu, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā veiktas izmaiņas šo noteikumu 49.1.5., 49.1.9. un 49.2.2. apakšpunktā minētajos datos;” | **Swedbank AS (2021. gada 26. maija e-pasta atzinums):**  Lūgums ņemt vērā, ka bankai šo datu izmaiņu vajag integrēt savā sistēmā (lai būtu iespējama jebkāda jaunā formāta datu uzņemšana) un bankai vajadzēs laiku, lai sagatavotos sistēmas pielāgošanai.  Papildināt uzskaitījumu arī ar 49.1.7.punktu – informācija par aktuālo semestri, lai banka var saprast, kad dati par semestri ir mainīti (t.sk,. saprast, vai ir savadīti aktuālā semestra dati un lai izpildītu 32.1.punkta prasības). | **Ņemts vērā** | | Projekta 10. punkts:  “49.3. datumu, kad Valsts izglītības informācijas sistēmā veiktas izmaiņas šo noteikumu 49.1.5., 49.1.7., 49.1.9. un 49.2.2. apakšpunktā minētajos datos;” |
|  | | | |

Atbildīgā amatpersona (paraksts\*)

Piezīme. \* Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Diāna Laipniece

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece |
| (amats) |
| 67047843 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| [Diana.Laipniece@izm.gov.lv](mailto:Diana.Laipniece@izm.gov.lv) |
| (e-pasta adrese) |