**Likumprojekta “Grozījumi likumā „**[**Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu**](http://www.likumi.lv/doc.php?id=26021)**””**

**sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīva Nr.2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – grozījumu direktīva). |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Likums ”Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – likums) nosaka reglamentētās profesijas, kā arī pamatprasības izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai darbībai reglamentētajās profesijās, kas jāievēro fiziskajām personām Latvijas Republikā un ārvalstniekiem, lai atzītu viņu iegūto kvalifikāciju, un viņi varētu uzsākt darbu reglamentētajās profesijās, sniegt pakalpojumus vai darboties tajās patstāvīgi kā pašnodarbinātas personas.  Ar likumu ir pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīva Nr.2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (teksts attiecas uz EEZ) (turpmāk – direktīva), kurā tika apvienotas vairākas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvas, kas attiecas uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentētajās profesijās.  Grozījumu direktīva paredz ieviest vairākus jauninājumus visās ES dalībvalstīs, lai attīstītu ES iekšējo tirgu un sekmētu profesionāļu (tas ir reglamentēto profesiju pārstāvju) brīvu pārvietošanos, vienlaicīgi, īstenojot pasākumus sabiedrības veselības un drošības aizsardzībai.  Ar grozījumu direktīvas spēkā stāšanos likums vairs nenodrošina Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību spēkā esošajiem ES tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā un ir nepieciešami grozījumi likumā.  Ar likumprojektu „Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu”” (turpmāk – likumprojekts) likumā tiek pārņemta grozījumu direktīva atbilstoši tās tvērumam risinot jautājumus saistībā ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanas nosacījumu racionalizāciju, vienkāršošanu un uzlabošanu.  Direktīvas pārņemšanai likumā paredzēts veikt turpmāk norādītos grozījumus.  Likumprojekta 1.pants nosaka, ka likuma 1.pants tiek papildināts ar jaunu terminu „Eiropas Profesionālā karte” (turpmāk – EPK), kas būs elektroniskā formātā un tiks izdota tiem reglamentētās profesijas pārstāvjiem, kuri vēlēsies strādāt citā ES vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī tajā pašā profesijā. EPK izdošana nozīmē, ka izglītība un profesionālā kvalifikācija ir atzīta uzņemošajā ES vai EEZ dalībvalstī uzņēmējdarbības veikšanai, tajā skaitā strādāt kā pašnodarbinātajam, darbībai kā darba ņēmējam vai īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai. Lai arī EPK nebūs obligāta personai, ja tā izvēlēsies līdzšinējo profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūru, EPK izdošanas procedūra ir obligāts nosacījums dalībvalstīm un tās ieviešana balstīsies uz Eiropas Komisijas izdotu regulu, jāparedz tās izdošanas kārtība un deleģējums Latvijas normatīvajos aktos, jo direktīva uzliek pienākumu ES dalībvalstīm vai EEZ valstīm izveidot priekšnoteikumus, lai personām būtu iespējams izmantot savas tiesības saņemt EPK. Likums tiek papildināts ar jaunu 55.1 pantu, kas nosaka deleģējums Ministru kabinetam noteikt EPK izdošanas kārtību, tajā skaitā arī šī pakalpojuma izmaksas. Regula “KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/983 (2015. gada 24. jūnijs) par Eiropas profesionālās kartes izdošanu un brīdināšanas mehānisma piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)”, nosaka EPK izdošanas kārtību un ir publicēta Eiropas Savienības oficiālajā žurnālā[[1]](#footnote-1). EPK izdošanu Latvijā paredzēts organizēt maksimāli racionāli, nosakot tikai vienu par EPK izdošanu atbildīgo institūciju, kaut arī augstāk minētā regula ļauj izvēlēties katrai profesijai savu institūciju. Akadēmiskais informācijas centrs (turpmāk – AIC) ir paredzēts kā šāda institūcija un ir nepieciešama tā kapacitātes paaugstināšana.  Likumprojekta 1.pantā ir ietvertas definīcijas „kopējā apmācības pārbaude” un „kopējs apmācības ietvars”, kas tiks ieviesti ar ES tieši piemērojamiem tiesību aktiem (regulām) un to galvenais mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, padarīt to automātisku tām profesijām, kam to pašlaik vēl nepiemēro. Kopējās apmācības ietvara un kopējās apmācības pārbaudes piemērošanai Eiropas Komisija izdos tieši piemērojamus tiesību aktus (regulas), kas Latvijas Republikas tiesību sistēmā būs jāpiemēro sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo ES tiesību aktu spēkā stāšanās. Ar likumprojektu tiek papildināts likuma 34.pants, nosakot speciālās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas piemērošanu arī tajās profesijās, kurās izdos EPK vai apliecinājumu par kopēju apmācību pārbaudi vai apmācību atbilstoši kopējā apmācības ietvara prasībām. Likumprojekta 35.panta ceturtā un piektā daļa nosaka gadījumus, kuros profesionālās kvalifikācijas atzīšanai piemērojama vispārējā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēma, ja citās ES dalībvalstīs nokārtota kopējā apmācību pārbaude, vai notikusi apmācība pēc kopējā apmācības ietvara prasībām. Tādējādi tiek ņemta vērā direktīvā pieļautā dalībvalstu kompetence pieņemt lēmumu par profesionālajām kvalifikācijām, kas vajadzīgas, lai darbotos profesijās to teritorijā, kā arī par savu izglītības un apmācības sistēmu saturu un organizāciju.  Lielā daļā Eiropas Savienības augstākās izglītības iestāžu jau izmanto Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (ECTS) kredītpunktus, kā arī tos aizvien biežāk izmanto kursos, kuros piešķir profesionālās kvalifikācijas, kas vajadzīgas, lai darbotos reglamentētās profesijās. Tāpēc direktīvā ir jaunievedums − iespēja izteikt programmas ilgumu arī ECTS. Viens ECTSkredītpunkts atbilst 25–30 akadēmiskajām stundām, un parasti ir vajadzīgi 60 ECTS kredītpunkti, lai pabeigtu vienu akadēmisko gadu. Latvijas Republikā studiju darba uzskaites vienība ir kredītpunkti, akadēmiskajā gadā pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti. Viens kredītpunkts atbilst 1,5 ECTS.  Likumprojekts nosaka, ka likuma 36.pants tiek papildināts, nosakot Ministru kabinetam deleģējumu noteikt: 1) kārtību, kādā izdod un atzīst EPK, kā arī attiecībā uz kopējo apmācības pārbaudi, vai apmācību pēc kopējā apmācības ietvara prasībām un 2) kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai attiecībā uz daļu no profesionālām darbībām, kas noteiktas grozījumu direktīvā.    Ņemot vērā to, ka grozījumu direktīva nosaka vismaz piecu gadu studiju ilgu pamatapmācību ārsta izglītībai, neliedzot dalībvalstīm noteikt ilgāku studiju periodu ārsta pamatapmācībai, attiecīgi ar likumprojektu tiek grozīta likuma 10.panta trešā daļa, Latvijas Republikā īstenotajām augstākās izglītības studiju programmām medicīnas jomā saglabājot sešu gadu ilgumu, bet paredzot atzīt Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs iegūtu augstāko medicīnisko izglītību, ja tās ilgums ir vismaz pieci gadi un studiju programmu apjoms nav mazāks par 5500 kontaktstundām. Latvijas Republikā augstākās medicīniskās izglītības pamatstudiju ilgums ir seši gadi, un šāda ilguma augstākā izglītība ir saskaņota ar ārstniecības nozares sistēmas ilglaicīgā attīstībā noteiktajām vajadzībām, proti, izstrādātās un īstenotās studiju programmas nodrošina to studiju rezultātu (zināšanu, prasmju un kompetenču) ieguvi topošajiem ārstiem, kādi ir nepieciešami Latvijas veselības aprūpes sistēmai. Mainot vienu elementu šajā sistēmā, t.i., studiju ilgumu, varētu tikt apdraudētas sabiedrības intereses saņemt ārstniecības pakalpojumus pie augsti profesionālām ārstniecības personām.  Likuma 12.panta trešā daļa ir papildināta, iekļaujot kontaktstundu skaitu, kas precizē izglītības apjomu zobārstniecības studijām.  Likuma 44.pantā precizēti nosacījumi par izglītības 1. un 2. līmeni, nosakot, ka noteiktais apmācības ilgums ir pilna laika studijas. Šāds precizējums ir nepieciešams, jo izglītības ieguves veidi diversificējas arvien vairāk un atbilstoši tiem var atšķirties mācību ilgums viena līmeņa izglītības ieguvei. Izglītības līmeņi ir nozīmīgs instruments, lai salīdzinātu profesionālās kvalifikācijas dažādās dalībvalstīs. Īpaši nozīmīgi tas ir gadījumā, ja vienā dalībvalstī profesija ir reglamentēta, bet atbilstoši grozījumu direktīvai nosakot izglītības līmeņus, būs iespējams tos salīdzināt.  Ja pretendenta kvalifikācija reglamentētajā profesijā atšķiras no Latvijas prasībām, tad, saskaņā ar grozījumu direktīvu, likumprojekta 19.pantā ir paredzēta iespēja, ka pretendentam varēs atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no profesionālām darbībām tādā profesijā, kurā ir iespējams nodalīt konkrētas darbības. Šādā gadījumā institūcijai, kas izsniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības, būs pienākums personai norādīt, kuras darbības tā ir tiesīga veikt. Tomēr, atzīstot pretendenta kvalifikāciju, joprojām likumprojektā paredzētas tiesības liegt iespēju strādāt konkrētajā profesijā, īpaši jomās, kas skar sabiedrības veselību un pacientu drošību.  Grozījumu direktīva paredz, ka gadījumos, ja pretendentam uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu tiek noteikta viņa kvalifikācijas atbilstības pārbaude vai adaptācijas periods, dalībvalstīm šāds atteikums ir jāpamato. Dalībvalstu pienākums ir nevilcināties ar šādas pārbaudes veikšanu un to īstenot sešu mēnešu laikā. Lai ieviestu šos nosacījumus ar likumprojektu tiek grozīta likuma 46.panta ceturtās daļas redakcija.  Grozījumu direktīva paredz jaunu instrumentu – brīdināšanas mehānismu, ātru visu dalībvalstu informēšanu trīs dienu laikā par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām pilnībā vai daļēji ierobežotas vai aizliegtas tiesības veikt profesionālo darbību tajās profesijās, kurās profesionālā darbība ir saistīta ar veselības aprūpi vai bērnu aprūpi vai izglītību. Lai ieviestu šo brīdināšanas mehānismu, ar likumprojektu tiks grozīts likuma 56.pants, nosakot, ka tāpat kā EPK, arī brīdināšanas mehānisma īstenošana notiks, izmantojot iekšējā tirgus informācijas sistēmu (turpmāk – IMI sistēma). Likumprojekts paredz, ka institūcija, kas administrēs EPK un brīdināšanas mehānismu, būs AIC. Brīdināšanas mehānisms tiks nodrošināts sadarbojoties ar Tieslietu ministrijas institūcijām.  Grozījumu direktīva paredz noteikt atbalsta (informatīvo) centru un noteikt kompetento/-ās iestādi/-es, kas izskata un/vai izdod EPK un apstrādā to IMI sistēmā, kā arī nodrošina brīdināšanas mehānisma īstenošanu, veicot to pārraudzību IMI sistēmā, kas tiktu saņemti no tiesām un profesionālajām institūcijām. Kopumā gan EPK, gan brīdināšanas mehānisma ieviešana vēl vairāk paredz izmantot IMI sistēmu. Pieaugs Atbalsta (informatīvā) centra loma, lai pieteikšanos EPK izskaidrotu kartes pieteicējiem, kā arī savstarpējā administratīvā sadarbībā gan ar līdzīgām institūcijām ES un EEZ dalībvalstīs, gan institūcijām Latvijā, kas atzīst profesionālo kvalifikāciju. Ar likumprojektu tiek grozīta likuma 56.panta trešā daļa, nosakot, ka minētās atbalsta centra funkcijas, informācijas apstrādi IMI sistēmā un brīdināšanas mehānisma darbības koordināciju veiks AIC. Saistībā ar brīdināšanas mehānisma ieviešanu likumprojekts nosaka arī sadarbības pamatus starp AIC un pārējām institūcijām Latvijā, kas atzīst profesionālo kvalifikāciju.  Atbalsta centra izveidi grozījumu direktīva paredz nolūkā padarīt ES pilsoņiem pieejamāku informāciju, kā arī nodrošināt fizisku pieejamību profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jautājumos, proti, tiešu apmeklējumu iespēju. AIC šobrīd jau veic informācijas iestādes funkciju lielākajā daļā reglamentēto profesiju un līdz ar to jau ir iegūtas iestrādnes, kas nepieciešamas atbalsta centra funkciju pildīšanai. AIC loma būtiski pieaugs arī saistībā ar kopējām apmācību pārbaudēm, vienlaikus pieaugs arī IZM kā nacionālā koordinatora funkcijas minētajos jautājumos. AIC šobrīd kā kontaktpunkts profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā veic administratīvo sadarbību IMI sistēmā, kā arī ir atbildīgs par administratīvo sadarbību IMI nereglamentētajās profesijās. Kļūstot par atbalsta centru, pieaugs AIC administratīvais slogs arī šajā jomā. AIC darba apjoms saistībā ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanu pēdējos gados būtiski palielinās, piemēram sagatavoto rakstisko izziņu skaits palielinās par 15% gadā, bet grozījumu direktīvai stājoties spēkā, ir sagaidāms apmeklētāju un konsultāciju skaita būtisks pieaugums.  Bez tam grozījumu direktīva nosaka, ka dalībvalstīm Eiropas Komisijai līdz 2016. gada 18.janvārim jāsniedz informācija par esošo reglamentēto profesiju sarakstu, norādot darbības profesijā, kā arī izglītību un apmācību. Pamatojoties uz to, ir uzsākts reglamentēto profesiju izvērtējums nacionālā mērogā sadarbībā ar nozarēm. Tādējādi ir veikti arī citi grozījumi šajā likumā, kas tieši neattiecas uz direktīvu, bet aktualizē situāciju vairākās nozarēs atsevišķām reglamentētajām profesijām. Likumprojekts paredz izslēgt dažas reglamentētās profesijas no likuma teksta, jo tās zaudējušas aktualitāti vai citos normatīvajos aktos šo profesiju reglamentācija nav noteikta.  Tā kā Būvniecības likumā 2014. gada 1.oktobrī ir stājušās spēkā izmaiņas attiecībā uz būvniecības speciālistiem, likumprojekts paredz no likuma 7.panta izslēgt “būvtehniķa” specialitāti, jo sertifikācija šādā specialitātē Latvijā vairs nenotiek. Izmaiņas iniciējusi par būvniecības jomu atbildīgā iestāde – Ekonomikas ministrija. Lai nodrošinātu likuma atbilstību jaunajām būvniecības normatīvo aktu prasībām, tā 7.pantā noteiktas reglamentētās profesijas būvniecības jomā – būvdarbu vadītājs un būvinženieris, savukārt ar likumprojekta 4.pantu likums ir papildināts ar jaunu 81.pantu, kurā noteiktas vispārīgās prasības minēto profesiju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai. Ar likumprojekta 3.pantu tiek grozīta likuma 8.panta otrās daļas redakcija, nosakot noteiktas prasības arhitekta izglītībai atbilstoši grozījumu direktīvā noteiktajam.  Likumprojekts paredz izslēgt likuma 18. panta trešās daļas 5.apakšpunktā minēto “hidrogrāfa” specialitāti, jo Latvijas normatīvajos aktos nav noteiktas prasības hidrogrāfa specialitātes iegūšanai. Jomu reglamentē Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma VII nodaļā “Hidrogrāfija” noteiktās prasības hidrogrāfijas mērījumiem un navigācijas karšu sastādīšanai u.tml., taču profesija “hidrogrāfs” nav norādīta. Saskaņā ar šo likumu “par oficiāliem hidrogrāfiskiem mērījumiem Latvijas Republikā tiek uzskatīti Latvijas Jūras administrācijas veiktie mērījumi”.  Ar likumprojektu paredz izslēgt no likuma 18.panta septītajā daļa minēto reglamentēto profesiju “bīstamo kravu drošības konsultantu (padomnieku) apmācību pasniedzējs”, jo ir zaudējis aktualitāti un šādu speciālistu apmācība vai sertifikācija Latvijā nenotiek. Šo priekšlikumu iesniegusi Satiksmes ministrija.  Vairākas izmaiņas likumprojektā ir paredzēts iekļaut saskaņā ar Satiksmes ministrijas sniegto atzinumu: izslēgt 18.panta astoto daļu; 19.panta trešo un ceturto daļu; 34.panta pirmās daļas 5.punktu; 52.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu un Informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 20. un 27.punktu. Sakarā ar to, ka autotransporta jomā ir mainījies tiesiskais regulējums un 1996.gada 29.aprīļa Padomes Direktīva 96/26/EK par atļaušanu kravu autopārvadātājiem un pasažieru autopārvadātājiem veikt profesionālo darbību un par diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošo dokumentu savstarpēju atzīšanu ir atcelta, pieņemot Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem (turpmāk – Regula Nr.1071/2009). Kopš 2011.gada 4.decembra autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem ir piemērojamas Regulas Nr. 1071/2009 normas, kuras nosaka nepieciešamo zināšanu apjomu pārvadājumu vadītājam, eksaminēšanas kārtību, kā arī profesionālās kompetences sertifikāta kravas un pasažieru autopārvadājumiem savstarpējās atzīšanas kārtību. Ir izdoti 2012.gada 21.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.121 „Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus” (turpmāk – noteikumi Nr.121), kas nosaka Satiksmes ministrijas un valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību „Autotransporta direkcija” kompetenci šajā jomā.  Līdz ar to no likuma ir nepieciešams izslēgt regulējumu attiecībā uz starptautisko un iekšzemes kravu un pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšanas profesionālām darbībām, jo tas dublē šobrīd jau Eiropas Savienības tiesībās nostiprinātās kopējās tiesību normas:  • likuma 18.panta astotā daļa deleģē Ministru kabinetam noteikt minimālās profesionālās zināšanas un prasmes starptautisko kravu un pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšanā un iekšzemes kravu un pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšanā, kaut arī nepieciešamo zināšanu apjomu pārvadājumu vadītājam nosaka Regula Nr.1071/2009 (I pielikums).  • likuma 19.panta trešā daļa paredz profesijai atbilstoša profesionālās kvalifikācijas sertifikāta nepieciešamību. Šādu normu šobrīd nosaka Regula Nr.1071/2009 (3. punkta d) apakšpunkts).  • likuma 34.panta pirmās daļas 5.punkts paredz Speciālās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas piemērošanu ES un EEZ dalībvalstu kompetento institūciju izsniegtiem dokumentiem. Tāpat likuma 52.panta pirmās daļas 1.-4.punkts paredz, ka Latvijas Republikā atzīst ES un EEZ dalībvalstīs izsniegtos diplomus, sertifikātus un citus profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas izsniegti starptautisko kravu un pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšanā un iekšzemes kravu un pasažieru autopārvadājumu operāciju vadīšanā, kaut gan šobrīd profesionālās kompetences sertifikāta kravas un pasažieru autopārvadājumiem savstarpējās atzīšanas kārtību paredz Regula Nr.1071/2009 (21.pants) un MK noteikumi Nr.121 (50.punkts).  Lai saskaņotu normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju, likumprojekts paredz aizstāt terminu “veterinārais” ar terminu “veterinārmedicīna” attiecīgā locījumā.  Grozījumu direktīva paredz būtiski paplašināt uzdevumus, kuri jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoram. Piemēram, grozījumu direktīvas 56.panta 4.punkts nosaka, ka ir jānorīko kompetento iestāžu darbības koordinators ar uzdevumiem, kas saistīti gan ar datu vākšanu, apstrādi un analīzi, gan komunikācijas un organizatoriskiem pasākumiem. 59.pants uzliek pienākumu veikt reglamentēto profesiju reglamentācijas režīma pastāvīgu analīzi un ar 6.punktu pienākumu reizi divos gadus sagatavot par to analītisku ziņojumu. Savukārt grozījumu direktīvas 60.panta 1.punkts uzliek pienākumu regulāri gatavot un iesniegt Eiropas Komisijai ziņojumus par sistēmas attīstību. Līdz ar to par profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomu atbildīgajā Izglītības un zinātnes ministrijā palielinās darba apjoms, lai nodrošinātu Latvijas dalību profesionālo kvalifikāciju atzīšanas iesaistīšanos vispārēji (saturiski un skaitliski) pieaugošajā šīs jomas attīstībā Eiropā un dotu iespējas Latvijas tautsaimniecībai un pilsoņiem gūt no tās ieguvumus savai izaugsmei. Direktīvā minēto uzdevumu izpilde prasa augsta līmeņa profesionālo kompetenci, tajā skaitā gan zināšanas profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā, tautsaimniecības dažādās nozarēs, izglītības politikas jautājumos, kā arī augstas analītiskās un komunikatīvās spējas.  Līdz 2015.gada 1.aprīlim profesionālo kvalifikāciju atzīšanas koordinatora pienākumus pildīja viens darbinieks vecākā referenta amatā, kopš minētā datuma ar profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jautājumiem Izglītības un zinātnes ministrijā strādā Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks akreditācijas un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā (no 2015.gada 1.septembra šis amats tiek likvidēts, izveidojot vecākā eksperta amata vietu), kā arī tie ir daļa no darba pienākumiem vecākajam referentam.  Šobrīd Latvijā ir nepietiekama administratīvā spēja, lai profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas ietvaros nodrošinātu gaidāmo papildu uzdevumu izpildi. Par nepieciešamību stiprināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanas funkcijas administratīvo spēju Ministru kabinets tika informēts 2014.gada 12.augusta sēdē (Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību stiprināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas nodrošināšanas administratīvo spēju" (prot. Nr.43., 39§). Nākotnē nepieciešama papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršana Izglītības un zinātnes ministrijai, lai izveidotu vienu jaunu štata vietu, stiprinot profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas administratīvo spēju. Salīdzinājumam jāmin, ka citās dalībvalstīs, jo īpaši ņemot vērā pašreizējo prioritāro šīs funkcijas statusu ES, ir divas (piemēram, Lietuvā), trīs (piemēram, Dānijā, Luksemburgā) un vairāk (Portugālē – 7) iesaistītas amatpersonas, starp kurām pienākumi ir proporcionāli sadalīti. Grieķijā šo funkciju īsteno Profesionālo kvalifikāciju atzīšanas departaments Izglītības un zinātnes ministrijā. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija un starpinstitucionāla darba grupa, kurā ir deleģēti pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, AIC, kuras mērķis ir ieviest Latvijas tiesiskajā regulējumā grozījumu direktīvu, kā arī sadarboties un informēt atbilstošo reglamentēto profesiju jomu pārstāvjus par izmaiņām grozījumu direktīvā.  Likumprojekta atsevišķu normu izstrādē piedalījās arī profesionālo asociāciju (Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Arhitektu savienības) pārstāvji un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji. |
| 4. | Cita informācija | Direktīvas modernizēšana ir viena no 12 ES iekšējā tirgus Vienotā Eiropas akta I prioritātēm. Grozījumu direktīvas transponēšana ir prioritāte visās EEZ valstīs un Šveicē, uz ko attiecas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas direktīva.  Ja likumprojekts netiks pieņemts, nevarēs nodrošināt savlaicīgu grozījumu direktīvas transponēšanu Latvijas Republikas tiesību aktos, kā rezultātā Eiropas Komisijai ir pamats ierosināt pārkāpuma procedūru, tai skaitā nosakot arī finansiālas sankcijas. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** | | | |
| 1. | | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Likumprojektā noteiktais attieksies uz:  1) fiziskām personām, kuras saņem EPK, lai veiktu uzņēmējdarbību, tai skaitā darbībai kā pašnodarbinātai personai, darba ņēmējam vai sniegtu īslaicīgus pakalpojumus reglamentētajā profesijā citā ES dalībvalstī un EEZ valstī;  2) fiziskām personām, kurām Latvijas Republikā atzīst profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no profesionālajām darbībām;  3) juridiskām personām (kompetentās iestādes), kuras nodrošinās EPK izsniegšanu;  4) visu sabiedrību kopumā, īpaši bērni, kuri tiks aizsargāti pret to, ka viņiem pakalpojumus sniedz personas ar profesionālo kvalifikāciju, kam ārvalstīs ar valsts iestādes vai tiesas lēmumu pilnībā vai daļēji ierobežotas vai aizliegtas tiesības veikt profesionālo darbību. |
| 2. | | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Ar likumprojektu tiek izveidota sistēma profesionālo kvalifikāciju atzīšanai, lai padarītu elastīgākus darba tirgus, liberalizētu pakalpojumu sniegšanu, sekmētu to, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšana lielākā mērā notiek automātiski, un vienkāršotu administratīvās procedūras.  Piemērojot šo jauno noteikumu, personas no Latvijas Republikas vai ārvalstīm, kas ieinteresētas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jautājumos, varētu vērsties pie vienas institūcijas (tas ir AIC) saistībā ar visām administratīvajām procedūrām, kuras attiecas uz uzņēmējdarbības veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā. Likumprojektā ir paredzēts, ka valstu kontaktpunkti, kas darbojas saskaņā ar direktīvu, kļūst par atbalsta centriem, tādējādi izvairoties no informācijas struktūru dublēšanās. Šie atbalsta centri koncentrēs uzmanību uz atsevišķiem gadījumiem, sniedzot konsultācijas un palīdzību pilsoņiem, piemēram, telefoniski, elektroniski un būs iespējams tikties personīgi. Vajadzības gadījumā tie sadarbosies ar citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un atbalsta centriem.  Tiesiskais regulējums samazina administratīvo slogu, atstājot pozitīvu ietekmi uz tautsaimniecību. Salīdzinoši, saskaņā ar Lietuvas Veselības ministrijas novērtējumu kopējās administratīvās izmaksas samazināsies 5-10% apjomā, salīdzinot ar pašreizējo līmeni, ilgtermiņā (novēršot EPK sistēmas nepilnības un uzlabojot sadarbspēju) administratīvo izmaksu apjomu var samazināt vēl par 10-15% no pašreizējā izmaksu apjoma. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Monetāro izmaksu aprēķināšanas galvenos soļus un procesus nosaka atbilstoši ES noteiktajai metodikai, jo tiek veikts gan administratīvās sloga monetārais vērtējums fiziskais personai, gan arī kompetentai iestādei, <https://ec.europa.eu/eusurvey/files/56739cb8-0a48-4563-af20-69bd465a289a>.  Monetāro izmaksu modelis ir izstrādāts un to pielieto atkarībā no valsts un konkrētās profesijas (jo fiziskās personas faktiskās administratīvās izmaksas, kas nepieciešamas pieteikumu aizpildīšanai un iesniegšanai ir atkarīgas no konkrētās valsts vidējās darba samaksas līmeņa profesionālim) <https://ec.europa.eu/eusurvey/files/95e21a07-c59d-41f1-9cea-72fc2dbb3e01>.  Informācija par administratīvajām izmaksām ir apkopota īpašā EK vietnē<http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/possible-impact/contributions_en.htm>.  **Eiropas Profesionālās kartes** izdošanas izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātajai metodikai (<https://ec.europa.eu/eusurvey/files/95e21a07-c59d-41f1-9cea-72fc2dbb3e01>). Metodika nosaka šādus komponentus kopējās izmaksas veidojošā formulā:   1. Personāla izmaksas (samaksa stundā, darba stundu skaits). 2. Pārējie izdevumi (ārējie izdevumi, iekšējie izdevumi).   Atbilstoši šai formulai ir veikts aprēķins:  Darba samaksa ekspertiem vidēji 8,43 *euro*/stundā (=1400EUR/166st/mēn.)  Darba stundu skaits viena Eiropas Profesionālās kartes pieteikuma izskatīšanai 7 stundas  8,43 x 7 = 59,01 *euro*  Pievienotās vērtības nodoklis: 0 *euro.*  Ārējie izdevumi: sakari, izdrukas 1 *euro*  Iekšējie izdevumi: dokumentu aprites sistēma, informācija globālajā tīmeklī, biroja uzturēšanas tehniskie izdevumi: 0,5 *euro.*  **Kopējās izmaksas: 60, 51 *euro / 1 Eiropas Profesionālās kartes pieteikumam.***  Prognozējamais Eiropas Profesionālās kartes izskatāmo pieteikumu skaits ir neliels: 5 gadījumi (2016.), 7 (2017.), 10 (2018.)  Tādējādi potenciālie ienākumi no Eiropas Profesionālās kartes izdošanas būs ar pieaugošu tendenci, tomēr ar nebūtisku finansiālu nozīmi:  2016.g. 302,55 *euro* (1,04% no 1.tabulā atspoguļotajiem Atbalsta centra izdevumiem)  2017.g. 423,57 *euro* (1.87% no 1.tabulā atspoguļotajiem Atbalsta centra izdevumiem)  2018.g. 605,1 *euro* (2.66% no 1.tabulā atspoguļotajiem Atbalsta centra izdevumiem)  Salīdzinājumam var minēt, ka Latvijā aprēķinātie izdevumi vienas Eiropas Profesionālās kartes izdošanai ir zemāki nekā vairumā citu Eiropas valstu aprēķinātie izdevumi, piemēram, Lietuvā 40 *euro*, Dānijā 113,76 *euro*, Īrijā 154,2 *euro*, Ungārijā 171,57 *euro* (ienākošie pieprasījumi) 210,24 *euro* (izejošie pieprasījumi). [[2]](#footnote-2)  Eiropas Profesionālās kartes pirmajā kārtā tiks izdotas profesijās, kurām raksturīga salīdzinoši augsta darbaspēka mobilitāte[[3]](#footnote-3), piemēram, māsas no Latvijas uz EEZ valstīm 100 (2012.g.).  Ņemot vērā, ka specifiskiem Latvijas gadījumiem attiecībā uz atšķirīgām profesijām profesionāļiem vērtējumi nav veikti, lai noteiktu administratīvā sloga monetāro novērtējumu, balstoties uz ekonomiku līdzības (analoģijas) metodi varam izmantot Lietuvas Republikas veiktos administratīvo izmaksu vērtējumus konkrētām profesionālajām fizisko personu grupām, piemēram:   1. ārstiem – kopējās izmaksas viena pieteikuma sagatavošanai tiek vērtētas no 137 līdz 205 eiro par vienu pieteikumu, EPK kompetentai institūcijai viena pieteikuma apstrādes administratīvās izmaksas plānotas 20-60 euro apjomā par vienu profesionāli (ārstu), kaut arī pašlaik vēl nav paredzēta EPK izsniegšana ārstiem <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/docs/contributions/possible-impact/public-authorities/ministry-of-health-of-the-republic-of-lithuania-doctors-annex_en.xlsx>; 2. medmāsām - kopējās izmaksas viena pieteikuma sagatavošanai tiek vērtētas no 205 līdz 314 euro par vienu pieteikumu, EPK kompetentai institūcijai viena pieteikuma apstrādes administratīvās izmaksas plānotas 20-60 euro apjomā par vienu profesionāli (medmāsu) <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/docs/contributions/possible-impact/public-authorities/ministry-of-health-of-the-republic-of-lithuania-nurses-annex_en.xlsx>; 3. farmācijas speciālistiem - kopējās izmaksas viena pieteikuma sagatavošanai tiek vērtētas no 15 līdz 34 euro par vienu pieteikumu, EPK kompetentai institūcijai viena pieteikuma apstrādes administratīvās izmaksas plānotas 20-60 euro apjomā par vienu profesionāli (farmācijas speciālistu)<http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/docs/contributions/possible-impact/public-authorities/ministry-of-health-of-the-republic-of-lithuania-pharmacists-annex_en.xlsx>; 4. fizioterapeitiem - kopējās izmaksas viena pieteikuma sagatavošanai tiek vērtētas no 16 līdz 18 euro par vienu pieteikumu, EPK kompetentai institūcijai viena pieteikuma apstrādes administratīvās izmaksas plānotas 20-60 euro apjomā par vienu profesionāli (fizioterapeitu) <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/docs/contributions/possible-impact/public-authorities/ministry-of-health-of-the-republic-of-lithuania-physiotherapists-annex_en.xlsx>. |
| 4. | Cita informācija | Politikas Ex-post novērtējumu Eiropas Komisija īstenoja laikposmā no 2010.gada marta līdz 2011.gada maijam. Eiropas Komisija saistībā ar direktīvu vērsās pie kompetentajām iestādēm un valstu koordinatoriem un saņēma aptuveni 200 pieredzes ziņojumu, ko publicēja [Komisijas tīmekļa vietnē](http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/professional_qualifications/consultation_paper_en.pdf). Tika pasūtīts [GHK Consulting pētījums](https://pasts.tvnet.lv/mail/attachment/Users/VSturis/Desktop/TRANSPONESANA/ADMIN%20SLOGS/ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/final_report_en.pdf), kurā uzmanību koncentrēja uz neseno izglītības reformu ietekmi uz profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.  Eiropas Komisija 2011.gada janvārī izveidoja vadības grupu ar ārējiem ekspertiem, lai apspriestu nepieciešamību ieviest Eiropas profesionālo karti un to, cik tas būtu reāli iespējams. Grupa apvienoja dažādu profesionālo asociāciju un kompetento iestāžu pārstāvjus un veica vairākas gadījumu izpētes, ar kurām iepazīstināja Vienotā tirgus forumā, kas notika 2011.gadā Krakovā, Polijā. Savā deklarācijā foruma dalībnieki atzinīgi novērtēja priekšlikumu par Eiropas profesionālo kartes izdošanu  EPK mērķis ir atvieglot un paātrināt atzīšanas procedūru, vienlaikus padarot to pārredzamāku. Tāpēc saistībā ar karti ir nepieciešama mītnes dalībvalsts plašāka iesaistīšanās, kas nozīmē, ka konkrētas izmaksas un administratīvie slogi no uzņēmējas dalībvalsts pāries uz mītnes dalībvalsti. Tomēr IMI sistēmas izmantošanai ir jāsamazina šīs izmaksas, un jauno procedūru var īstenot izveidotās kompetentās iestādes, kas jau pašlaik nereti ir iesaistītas valstu profesionāļu atzīšanas dokumentu sagatavošanā. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem** | | | | | |
| **Rādītāji** | **2015. gads** | | Turpmākie trīs gadi (*euro*) | | |
| **2016.gads** | **2017.gads** | **2018.gads** |
| saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu | izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo (n) gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | 1813316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 1813316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | 1813316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 1813316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | 0 | 0 | 0 | * 0 | 0 |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): |  | | | | |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | **Pasākumi saistībā ar likumprojekta īstenošanu tiks ieviesti un īstenoti piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.**  Direktīva ir sekundārs tiesību akts, kas pieņemta uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk – LESD) 288. panta pamata. ES institūcijas, pieņemot direktīvu, nosaka sasniedzamo mērķi, savukārt dalībvalstu uzdevums ir savlaicīgi iestrādāt direktīvas nosacījumus nacionālajos normatīvajos aktos attiecīgā direktīvas mērķa sasniegšanai. Līdz ar to grozījumu direktīva ir Latvijas Republikai kā Eiropas savienības dalībvalstij saistoša (<http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/index_en.htm>). **Direktīvas neieviešana var būt iemesls pārkāpumu procedūras ierosināšanai un soda sankciju noteikšanai, kas Latvijas gadījumā sasniegtu 397 000 *euro.***  ***(***<http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/c_2014_6767_en.pdf>)  Direktīvu nepārņemšanas gadījumā var tikt ierosināta pārkāpumu procedūra. Ar Lisabonas līgumu tiek nošķirtas pārkāpumu **procedūras par direktīvu savlaicīgu neieviešanu** no pārkāpumu procedūrām **par direktīvu nepareizu ieviešanu** un **pārkāpumu procedūrām par citiem Līguma pārkāpumiem**.  LESD 260. panta 3. punkts paredz, ka, ja Eiropas Komisija ceļ prasību Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – EST) par direktīvas savlaicīgu neieviešanu vai par nepaziņošanu par direktīvas ieviešanu, Eiropas Komisija var prasīt EST piespriest dalībvalstij maksāt soda naudu un kavējuma naudu. Ja EST konstatē, ka noticis pārkāpums, tā attiecīgai dalībvalstij var uzlikt soda naudu un kavējuma naudu, nepārsniedzot Eiropas Komisijas noteikto summu. Tādējādi LESD paredz finansiālas sankcijas par direktīvu savlaicīgu neieviešanu jau ar „pirmo” EST spriedumu.  Līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās brīdim (2009. gada 1. decembris) vienmēr bija nepieciešami divi EST spriedumi, lai dalībvalstij piemērotu soda naudu un kavējuma naudu: ar pirmo spriedumu EST konstatēja direktīvas neieviešanas faktu (konstatējošs spriedums). Ja konstatējošais spriedums netika izpildīts, Eiropas Komisija cēla atkārtotu prasību EST, prasot dalībvalstij samaksāt soda naudu un kavējuma naudu.  Attiecībā uz pārkāpumu procedūrām par direktīvas nepareizu ieviešanu un pārkāpumiem pēc būtības LESD ir saglabājis iepriekšējo procesuālo kārtību, proti, lai dalībvalstij tiktu piemērota soda nauda un kavējuma nauda, ir nepieciešami divi EST spriedumi.  Ar pirmo spriedumu EST konstatē dalībvalsts pienākumu neizpildi (konstatējošs spriedums). Pēc konstatējošā EST sprieduma pieņemšanas dalībvalstij tas ir nekavējoties jāizpilda. Ja Eiropas Komisija atkārtoti vēršas EST, un, ja EST konstatē, ka attiecīgā dalībvalsts nav novērsusi pārkāpumu saskaņā ar EST spriedumu, EST pēc Eiropas Komisijas lūguma var šai valstij uzlikt soda naudu un kavējumu naudu. | | | | |
|  |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** | | |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Grozījumu direktīvas ieviešanai:  A)likumprojektā paredzēts deleģējums šādu jaunu  MK noteikumu izstrādei::   1. par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību; 2. par kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējam apmācības ietvaram atbilstošo profesiju profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā; 3. par kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējās apmācības pārbaudes nokārtošanu apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā;   B) atbilstoši likumprojektā noteiktajam nepieciešams veikt grozījumus šādos spēkā esošajos likumos un MK noteikumos:  1) Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.818 "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā";  2) Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr. 848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību";  3) Ministru kabineta 2003.gada 22.aprīļa noteikumos Nr. 188 "Noteikumi par dokumentiem, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu";  4) Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr. 397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu";  5) Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu”  6) Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";  7) Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai";  8) Ministru kabineta 2006.gada 3.novembra noteikumi nr. 886 “[Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās](http://likumi.lv/ta/id/147108-noteikumi-par-institucijam-kas-izsniedz-arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanas-apliecibas-reglamentetajas-pro...)”;  9) Ministru kabineta 2006.gada 9.jūnija noteikumi nr. 460 “[Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām](http://likumi.lv/ta/id/137108-noteikumi-par-specialitasu-apaksspecialitasu-un-papildspecialitasu-sarakstu-reglamentetajam-profesijam)”;  10) Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.   1. atbilstoši grozījumu direktīvai nepieciešams veikt grozījumus šādos spēkā esošajos MK noteikumos:   1) Ministru kabineta 2002.gada 23.jūlija noteikumos Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai";  2) Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumu Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai";  3) Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";  4) Ministru kabineta 2005.gada 5.jūlija noteikumos Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā";  5) Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";  6) Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu";  7) Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr. 460 “Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām”;  8) Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 “Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām”;  9) Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 “Akadēmiskās informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis” |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Izglītības un zinātnes ministrija |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** | | |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Ar likumprojektu tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīvas Nr.2013/55/ES ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (dokuments attiecas uz EEZ).  Saskaņā ar minētās direktīvas 3.panta 1.punktu dalībvalstu normatīvajiem un administratīvajiem akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, jāstājas spēkā līdz 2016.gada 18.janvārim. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.tabula Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** | | | | | |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 20.novembra Direktīvas Nr.2013/55/ES ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr.1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu) (dokuments attiecas uz EEZ). | | | | |
| A | B | | C | | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.  Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.  Norāda iespējamās alternatīvas (t.sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Grozījumu direktīvas 1.panta  3) daļas ii)apakšpunkts (par direktīvas 3.panta “k” apakšpunktu) | likumprojekta 1.pants  (likuma 1.pants papildināts ar 1.3 punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedz stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.b panta 1.punktu) | likumprojekta 1.pants  (likuma 1.pants papildināts ar 4.¹punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.a pantu) | likumprojekta 1.pants  (likuma 1.pants papildināts ar 4.²punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 35) daļa  (par direktīvas 46.panta 1. un 2.punktu) | likumprojekta 3.pants  (likuma 8.panta otrās daļas redakcija) | | Tiks ieviesta pilnībā.  Grozījumi MK 21.05.2002. noteikumos Nr.194 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 18) daļa  (par direktīvas 24.panta 2.punktu) | likumprojekta 6.pants (likuma 10.panta trešās daļas redakcija) | | Tiks ieviesta pilnībā.  Grozījumi MK 29.03.2005. noteikumos Nr.207 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 26) daļa  (par direktīvas 34.panta 2.punktu) | likumprojekta 7.pants  (likuma 12.panta trešās daļas redakcija) | | Tiks ieviesta pilnībā.  Grozījumi MK 29.03.2005. noteikumos Nr.207 un  MK 15.02.2005. noteikumos Nr.125 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.a panta 3.punktu) | likumprojekta 15.pants  (likuma 34.panta pirmā daļa papildināta ar 6.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.a un 49.b pantu) | likumprojekta 15.pants  (likuma 34.panta pirmā daļa papildināta ar 7.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējam apmācības ietvaram atbilstošo profesiju profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.b pantu) | likumprojekta 15.pants  (likuma 34.panta pirmā daļa papildināta ar 8.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par kārtību kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējās apmācības pārbaudes nokārtošanu apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.a panta 5.punktu) | likumprojekta 16.pants  (likuma 35.pants papildināta ar ceturto daļu) | | Ieviesta pilnībā. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.b panta 5.punktu) | likumprojekta 16.pants  (likuma 35.pants papildināta ar piekto daļu) | | Ieviesta pilnībā. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 35) daļa  (par direktīvas 4.e panta 1.punktu) | likumprojekta 17.pants  (likuma 36.pants papildināts ar 12.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa (direktīvas 49.a pants) | likumprojekta 17.pants  (likuma 36.pants papildināts ar 13.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par kārtību, kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējam apmācības ietvaram atbilstošo profesiju profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā.  Grozījumi MK 22.04.2003. noteikumos Nr.188 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.f. pantu) | likumprojekta 17.pants  (likuma 36.pants papildināts ar 14.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā.  Grozījumi MK 07.06.2005. noteikumi Nr.397 | |  |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 38) daļa  (par direktīvas 49.b pantu) | likumprojekta 17.pants  (likuma 36.pants papildināts ar 15.punktu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par kārtību kādā atzīst ārvalstīs iegūtos kopējās apmācības pārbaudes nokārtošanu apliecinošos dokumentus, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu saskaņā ar Eiropas Savienības tieši piemērojamiem tiesību aktiem profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā.  Grozījumi MK 22.04.2003. noteikumos Nr.188 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 9) daļas a) punkta iii) apakšpunkts  (par direktīvas 11. panta e) punktu) | likumprojekta 18.pants  (likuma 44.panta otrās daļas 1.punkta redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 9) daļas a) punkta iii) apakšpunkts  (par direktīvas 11. panta d) punktu) | likumprojekta 18.pants  (likuma 44.panta otrās daļas 2.punkta redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 12) daļa  (par direktīvas 14. panta 6.punktu) | likumprojekta 19.pants  (likuma 45.panta ceturtās daļas redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.f pantu) | likumprojekta 19.pants  (likuma 45.pants papildināts ar septīto daļu) | | Tiks pilnībā ieviesta.  Grozījumi MK 07.06.2005. noteikumi Nr.397 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.f panta 4.punktu) | likumprojekta 19.pants  (likuma 45.pants papildināts ar astoto daļu) | | Tiks pilnībā ieviesta.  Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr.818 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.f panta 5.punktu) | likumprojekta 19.pants  (likuma 45.pants papildināts ar devīto daļu) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 5) daļa  (par direktīvas 4.f panta 6.punktu) | likumprojekta 19.pants  (likuma 45.pants papildināts ar desmito daļu) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 12) daļa  (par direktīvas 14. panta 7.punktu) | likumprojekta 20.pants  (likuma 46.panta ceturtās daļas redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta  5) daļa  (par direktīvas 4.a panta 1.punktu, 4.b panta 1.punktu un 4.c panta 1.punktu) | likumprojekta 22.pants  (likuma papildināšana ar 55.¹ panta pirmo daļu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību.  Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr.818 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta  5) daļa  (par direktīvas 4.d panta 2.punktu) | likumprojekta 22.pants  (likuma papildināšana ar 55.¹ panta otro daļu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību.  Grozījumi MK 28.07.2009. noteikumos Nr.818 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta  5) daļa  (par direktīvas 4.d panta 8.punktu) | likumprojekta 22.pants  (likuma papildināšana ar 55.¹ panta trešo daļu) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību. | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 45) daļa  (par direktīvas 56.a panta 1.punktu) | likumprojekta 23.pants  (likuma 56.panta pirmās daļas redakcija) | | Tiks pilnībā ieviesta.  Grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.848 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 46) daļa  (par direktīvas 57.pantu) | likumprojekta 23.pants  (likuma 56.panta trešās daļas 2.punkta redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 47) daļa  (par direktīvas 57.b pantu) | likumprojekta 23.pants  (likuma 56.panta trešās daļas 3.punkta redakcija) | | Ieviesta pilnībā | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 47) daļa  (par direktīvas 4.a panta 6.punktu) | likumprojekta 23.pants  (likuma 56.panta trešās daļas 4.punkta redakcija) | | Tiks ieviesta pilnībā atbilstoši ES tieši piemērojamam tiesību aktam.  Jauni MK noteikumi par Eiropas Profesionālās kartes izdošanas, lietošanas un uzraudzības kārtību.  Grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.848 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 45) daļa  (par direktīvas 56.a panta 1.punktu) | likumprojekta 23.pants  (likuma 56.panta trešās daļas 5. un 6.punkta redakcija) | | Tiks pilnībā ieviesta.  Grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.848 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Grozījumu direktīvas 1.panta 45) daļa  (par direktīvas 56.a panta 1.punktu) | likumprojekta 24.pants  (likuma 57.panta papildināts ar 2.¹ pantu) | | Tiks pilnībā ieviesta.  Grozījumi MK 14.09.2010. noteikumos Nr.848 | | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. | | | | |
| Cita informācija | Nav | | | | |
| **2.tabula Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem. Pasākumi šo saistību izpildei** | | | | | |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| A | | B | | C | |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.  Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.  Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.  Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | | Projekts šo jomu neskar. | | | |
| Cita informācija | | Nav | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Par likumprojektu ir plānots informēt visu sabiedrību, rakstot preses relīzes un to publicējot Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā.  Likumprojekta izstrādes procesā ir veikta sadarbība ar tām profesionālajām institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētājās profesijās un ir informācijas institūcijas, kā arī profesionālās organizācijas, kas ir tiešā mērķauditorija. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Izglītības un zinātnes ministrija ir izveidojusi starpinstitucionālu darba grupu, kurā ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, AIC (dalību darba grupa atteica Tieslietu ministrija), kuras mērķis ir sagatavot likumprojektu, lai ieviestu Latvijas tiesiskajā regulējumā grozījumu direktīvu, kā arī sadarboties un informēt atbilstošo jomu pārstāvjus par izmaiņām direktīvā.  Likumprojekts ir precizēts atbilstoši sniegtajiem iebildumiem un priekšlikumiem, kas tika saņemti pēc likumprojekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.  Izglītības un zinātnes ministrija organizēja divus informatīvos seminārus, kuros piedalījās tās profesionālās institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētājās profesijās un ir informācijas institūcija, lai informētu par izmaiņām direktīvā un jaunievedumiem, kā arī lai pārrunātu turpmāko sadarbību:   1. 2015.gada 28.janvārī, kurā piedalījās medicīnas jomas profesionālo organizāciju un izglītības iestāžu pārstāvji (22) no Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā krusta koledžas, Latvijas Farmaceitu biedrības, Latvijas Māsu asociācijas, Latvijas Psihologu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Akadēmiskās informācijas centra; 2. 2015.gada 24.martā,kurā piedalījās pārstāvji (30) no VAS “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistra, Lauksaimniecības datu centra, Latvijas Veterinārārstu biedrības, Zemkopības ministrijas, Latvijas Dzelzceļnieku biedrības, Sertificēšanas centra, Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas, Satiksmes ministrijas, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas, LSGŪTIS Būvspeciālistu sertifikācijas centra, Latvijas Sporta federāciju padomes, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Ekonomikas ministrijas, Valsts policijas (Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja), Latvijas Elektriķu brālības, Latvijas Būvinženieru savienības; 3. 2015.gada 14.jūlijā notika Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskās informācijas centra, Veselības ministrijas, Latvijas Ārstu biedrības speciālistu diskusija par likumprojekta 6.pantu, kas paredz mainīt augstākās medicīniskās izglītības studiju ilgumu. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Profesionālo organizāciju un institūciju pārstāvji, kuri ir iesaistījušies likumprojekta apspriešanā un sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju reglamentēto profesiju izvērtējumā, kopumā to atbalsta.  Ir saņemti vairāki priekšlikumi likumprojektam, kurus var grupēt šādi:  1) izslēgt vairākas reglamentētās profesijas kā reglamentētas, piemēram, hidrogrāfs, bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) apmācības pasniedzējs;  2) noteikt izglītības prasības atsevišķām profesijām, jo esošās prasības ir nepietiekošas, piemēram, būvspeciālistiem (no Latvijas Būvinženieru savienības), elektrotehniķa un elektriķa profesijai;  3) sertifikācijas un citas prasības noteiktai profesijai: par būvspeciālistu novērtēšanu (Latvijas Būvinženieru savienības), par arhitektu izglītību un profesionālo kvalifikāciju (Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultāte, Latvijas Arhitektu savienība);  4) priekšlikums saglabāt Latvijas Republikas augstākās medicīniskās izglītības ilgumu 6 gadi, kaut arī grozījumu direktīva pieļauj to samazināt līdz 5 gadiem, kā rezultātā tika formulēta likumprojekta norma, kas nosaka gan Latvijas medicīnas aprūpes sistēmas interešu ievērošanu, gan paredz ES un EEZ valstīs iegūtas 5 gadus ilgas augstākās medicīniskās izglītības atzīšanu. |
| 4. | Cita informācija | Nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija, Akadēmiskās informācijas centrs. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Jauna institūcija netiek veidota, ka arī netiek paredzēta esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Iesniedzēja: Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

Vizē: Valsts sekretāra vietniece –

Izglītības departamenta direktore,

valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Evija Papule

17.08.2015.

7058

Stūre, 67047889

inese.sture@izm.gov.lv

Ivsiņa 67047874; daiga.ivsina@izm.gov.lv

Depkovska, 67047772; anita.depkovska@izm.gov.lv

1. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL\_2015\_159\_R\_0003 [↑](#footnote-ref-1)
2. Avots: <http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/european-professional-card/possible-impact/contributions_en.htm>   [↑](#footnote-ref-2)
3. Avots: <https://webgate.ec.europa.eu/regprof/index.cfm?fuseaction=profession.stats&profId=12401> [↑](#footnote-ref-3)