**Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta “Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) “Noteikumu projekts “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts “Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) “Noteikumu projekts “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”” 3.punktā dotā uzdevuma izpildi” (turpmāk – projekts) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 “Ministru kabineta kārtības rullis” 244.punkta pirmo teikumu, kas nosaka, ka priekšlikumu par Ministru kabineta sēdes protokollēmumā noteiktā izpildes termiņa grozīšanu Ministru kabinetā iesniedz attiecīga tiesību akta projekta veidā. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdē (prot. Nr.34 37.§), izskatot noteikumu projektu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk – ministrija) tika dots uzdevums izvērtēt augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību augstākās izglītības stratēģisko mērķu sasniegšanai, izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un līdz 2017.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.  Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma šobrīd paredz trīs pakāpju kvalitātes novērtēšanu: studiju programmu licencēšana, studiju virzienu akreditācija un augstskolu un koledžu akreditācija.  Augstskolu un koledžu akreditācija nav ciklisks process, proti, augstskolu un koledžu akreditācija nav terminēta.  Studiju virzienu akreditācija ir ciklisks process, kurā studiju virzieni un līdz ar to tiem atbilstošās studiju programmas tiek akreditētas uz diviem vai sešiem gadiem vai netiek akreditētas.  Studiju programmu licencēšana kalpo par studiju programmas īstenošanas uzsākšanas kvalitātes pārbaudi, lai nodrošinātu, ka studiju programmas īstenošana būs kvalitatīva un studējošie iegūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences. Tas ir ļoti būtiski arī tāpēc, ka šobrīd studiju programmas tiek licencētas jau akreditētā studiju virzienā, līdz ar to šādu studiju programmu īstenošanas kvalitāte tiek pārbaudīta tikai kārtējās studiju virziena akreditācijas laikā.  Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam rīcības virziena “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība” ietvaros nosaka uzdevumu “Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija”. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz, ka augstākās izglītības jomā tiks atbalstīta augstākās izglītības iestāžu, t.sk. koledžu, savstarpējā sadarbība, veicināta augstākās izglītības iestāžu resursu konsolidācija un studiju programmu ciešāka integrācija ar industriju. Tiek paredzēts atbalsts studiju programmu konsolidēšanai, veidojot kopīgas studiju programmas. Secināts, ka Latvijas augstākās izglītības sistēma ir pārlieku sadrumstalota un par to liecina studējošo skaitam un tā dinamikai neatbilstoši liels augstskolu un studiju programmu skaits. Laika posmā no 2006.gada līdz 2012.gadam, samazinoties studējošo skaitam par 27%, vienlaikus ir pieaudzis augstākās izglītības iestāžu skaits (kas pēdējo trīs gadu laikā ir samazinājies). 2006.gadā Latvijā darbojās 54 akreditētas augstākās izglītības iestādes, 2012.gadā – 57 augstākās izglītības iestādes (2018.gadā – 52 augstākās izglītības iestādes un divas ārvalstu augstskolu filiāles). Arī piedāvāto studiju programmu skaits 2012./2013.akadēmiskā gada sākumā bija ievērojami lielāks (912 studiju programmas) nekā 2006./2007.akadēmiskā gada sākumā (616 studiju programmas) (2017./2018.akadēmiskā gada sākumā 930 studiju programmas). Tas liecina par augstākās izglītības resursu sadrumstalotību, kas mazina augstskolu iespējas kļūt konkurētspējīgām starptautiskā līmenī un nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Līdzīgi ir arī studiju programmu ārējā izvērtējuma secinājumi, kuros uzsvērtas kvalitātes atšķirības studiju virziena ietvaros, t.sk. doktorantūras līmenī. Kā kopīgi trūkumi izvērtējumā uzsvērti neskaidri definēti studiju rezultāti, studiju programmu mērķi, novērojama studiju programmu dublēšanās, nav attīstīta resursu koplietošana. Studējošo skaita straujam samazinājumam neadekvāts ieguldījums mācībspēku un augstskolu infrastruktūras attīstībā ir radījis grūtības saglabāt piedāvātās izglītības kvalitāti. Līdz ar to augstākās izglītības politika ir vērsta uz resursu konsolidāciju un studiju programmu fragmentācijas mazināšanu.  Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.gadam paredz, ka kvalitatīva, visa mūža garumā pieejama un uz radošumu orientēta izglītība ir 21.gadsimta nepieciešamība – tā ļauj reaģēt uz globālās konkurences un demogrāfijas izaicinājumiem un ir viens no priekšnoteikumiem ekonomikas modeļa maiņai. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam paredz, ka izglītības attīstības politikas virsmērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Lai sasniegtu mērķi, ka 2020.gadā 15% no pieaugušajiem ir iesaistīti izglītībā, nepieciešams paplašināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu, pilnveidot normatīvo regulējumu, kā arī nodrošināt efektīvu resursu (t.sk. finanšu) pārvaldi, izmantojot esošās infrastruktūras iespējas. Konceptuālais dokuments “Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā” (pieņemts Saeimā 2005.gada 26.oktobrī) paredz, ka ikvienam garantēta iespēja iegūt vidējo izglītību un visiem nodrošināta kvalitatīvas augstākās un profesionālās izglītības iegūšanas iespēja, krasi palielināta augstākās kvalifikācijas speciālistu (maģistru un doktoru) sagatavošana, tehnisko zinību un dabaszinību apgūšanas īpatsvara pieaugums visos izglītības sistēmas līmeņos. Līdz ar to augstākās izglītības politika ir vērsta uz kvalitatīvas augstākās izglītības nodrošināšanu.  Latvijas Nacionālās attīstības plāns 2014.-2020.gadam rīcības virziena “Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība” ietvaros nosaka uzdevumu, kas saistīta ar augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveidi un pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšanu. Līdz ar to augstākās izglītības politika ir vērsta uz augstskolu un koledžu iekšējās darbības pilnveides veicināšanu.  Saskaņā ar Augstskolu likuma 1.panta 12.punktu studiju programmas licencēšana ir tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu. Augstskolu likuma 55.2panta pirmās daļas pirmais teikums nosaka, ka ikvienas studiju programmas īstenošanai jāsaņem licence, un pēdējais teikums nosaka, ka gada laikā pēc studiju programmas licencēšanas augstskola vai koledža sāk īstenot attiecīgo studiju programmu. Vienlaikus Augstskolu likuma 55.2panta sestās daļas 2.punkts paredz, ka par studiju programmas licences anulēšanu lemj, ja augstskola vai koledža gada laikā pēc licences saņemšanas nav sākusi īstenot licencēto studiju programmu. Līdz ar to secināms, ka studiju programmas licencēšana dod tiesības augstskolai vai koledžai gada laikā pēc studiju programmas licencēšanas uzsākt studiju programmas īstenošanu. Termiņš licencētas studiju programmas īstenošanas uzsākšanai noteikts ar mērķi, lai studiju programma pēc tās sākotnējās kvalitātes pārbaudes tiktu tāda arī īstenota, ņemot vērā to, ka jo ilgāks laiks paiet, kopš studiju programmas licencēšanas, jo lielākas izmaiņas tajā var notikt. Līdz ar to ministrija secina, ka studiju programmas licencēšanai noteikto prasību mērķis, ir nodrošināt, ka tiek uzsākta kvalitatīvas studiju programmas īstenošana un līdz ar to atbilstošas izglītības ieguve studējošajiem. Tas jo īpaši būtiski ir tāpēc, ka studiju programmas parasti tiek licencētas jau akreditētos studiju virzienos.  Augstskolu likuma 1.panta 16.punkts nosaka, ka studiju virziena akreditācija ir pārbaude nolūkā noteikt augstskolas vai koledžas resursu kvalitāti un spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu. No minētā izriet, ka studiju virziena akreditācijas ietvaros tiek pārbaudītas tam atbilstošās studiju programmas un to īstenošanas kvalitāte. Taču akreditācijas termiņš visām studiju programmām ir vienāds, proti, tāds, kāds attiecīgajam studiju virzienam, lai gan pie studiju virziena akreditācijas var secināt, ka augstskolas vai koledžas resursu kvalitāte un spēja atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot konkrētajam studiju virzienam atbilstošās studiju programmas var būt atšķirīga attiecībā uz katru studiju virzienā ietilpstošo studiju programmu. Augstskolu likuma 55.3panta trešās daļas trešais un ceturtais teikums paredz, ka augstskolai vai koledžai var ierosināt slēgt atsevišķu uz diviem gadiem akreditētam studiju virzienam atbilstošu studiju programmu vai šādai studiju programmai var anulēt studiju programmas licenci. Proti, ir paredzēts mehānisms tādu studiju programmu slēgšanai vai studiju programmas licences anulēšanai, kura neatbilst normatīvo aktu prasībām vai resursi nav atbilstoši tās īstenošanas nosacījumiem, taču šādi gadījumi līdz šim nav bijuši. No kā secināms, ka augstskolas un koledžas ne tik kvalitatīvu studiju programmu īstenošanas gadījumā neizvērtē iespēju tās slēgt vai lūgt tām anulēt studiju programmu licences, jo tās ir akreditētas, jo akreditēts studiju virziens, kuram tās atbilst.  Augstskolu likuma 55.3panta piektā daļa nosaka gadījumus, kuros var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu, kur 2., 3.un 4.punkts paredz iespēju atteikt akreditēt studiju virzienu, ja tam atbilstošās studiju programmas vai studiju programma neatbilst normatīvo aktu prasībām, ja resursi neatbilst tam atbilstošās studiju programmas vai studiju programmu īstenošanas nosacījumiem vai ja studiju programmas maģistra vai doktora grāda iegūšanai nav balstītas uz attiecīgās zinātņu nozares sasniegumiem un atziņām. No minētā izriet, ka katras atsevišķas studiju programmas īstenošanas kvalitāte ir jāvērtē atsevišķi, lai varētu izvērtēt, vai nav pamats atteikt akreditēt studiju virzienu atbilstoši Augstskolu likuma 55.3panta piektās daļas 2., 3.un 4.punktā noteiktajam.  Ņemot vērā to, ka tiek akreditēts studiju virziens, nevis studiju programma, jebkura studiju programma, kas tiek licencēta pēc studiju virziena akreditācijas, tiek iekļauta akreditētā studiju virzienā. Augstskolu likuma 55.3panta pirmā daļa nosaka, ka augstskolas vai koledžas studiju virziens akreditējams divu gadu laikā pēc tam, kad uzsākta pirmās šim studiju virzienam atbilstošās studiju programmas īstenošana. Šāda nosacījuma noteikšana varētu likt domāt, ka tā mērķis ir nepieļaut, ka tikko licencētā studiju programmā studē studējošie, kas pēc studiju programmu apguves var nesaņemt valsts atzītu diplomu. Taču tādā gadījumā netiek ņemts vērā, ka studiju programmas ilgums var būt arī viens gads. Līdz ar to mērķis, nosakot termiņu, kādā akreditējams studiju virziens, ir bijis nodrošināt pārbaudi, vai studiju virzienam atbilstošās studiju programmas tiek īstenotas kvalitatīvi, jo ir kritēriji, kurus studiju programmas licencēšanā pārbaudīt nevar, bet studiju programmas (studiju virziena) akreditācijā pārbaudīt var. Tādējādi tiek radīti draudi studiju programmas īstenošanas kvalitātei, ja studiju programma tiek licencēta akreditētā studiju virzienā un tās īstenošanas kvalitātes pārbaude tiek veikta tikai pēc trīs vai četriem gadiem, ja studiju virziens ir bijis akreditēts uz sešiem gadiem.  Ministrijas ieskatā studiju virzienu akreditācijas ieviešanas mērķis bija ļaut augstskolām un koledžām resursus koncentrēt studiju virzienos, nevis studiju programmās, ņemot vērā to, ka resursi pa studiju programmām var pārklāties. Taču izpratnes par to, kā šo iedzīvināt, neradot draudus studiju programmu īstenošanas kvalitātei, vēl aizvien nav. Līdz ar to ministrija ir izvērtējusi, vai pieturēties pie esošās sistēmas, studiju programmu novērtēšanas, bet nosakot, ka akreditācija ir katrai atsevišķai studiju programmai, vai palikt pie studiju virzienu akreditācijas, mainot studiju virzienu akreditācijas pieeju. Šobrīd studiju virziens pilda organizatoriskas vienības funkciju, jo studiju programmas tiek organizētas studiju virzienos. Lai gan lielākās augstskolās ir iespējams, ka vienā struktūrvienībā tiek īstenotas dažādiem studiju virzieniem atbilstošas studiju programmas, vai arī gluži pretēji dažādās struktūrvienībās tiek īstenotas vienam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas.  Akadēmiskās informācijas centrs ir iesniedzis dokumentus, lai tiktu novērtēta tā atbilstība Eiropas standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā, kam sekotu iestāšanās Eiropas Asociācijā kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā un reģistrācija Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā. Lai tiktu novērtēta Akadēmiskās informācijas centra atbilstība, bija nepieciešams, ka Akadēmiskās informācijas centram ir pieredze augstākās izglītības ārējās kvalitātes novērtēšanā atbilstoši Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmai. Akadēmiskās informācijas centrs ir veicis pilotakreditācijas un studiju virzienu kārtējās akreditācijas ietvaros nepieciešamo novērtēšanu. Līdz ar to Akadēmiskās informācijas centram ir pieredze studiju virzienu novērtēšanas veikšanā, kas pēc būtības, ņemot vērā iepriekš aprakstīto, ir studiju programmu novērtēšana, lai gan lēmums tiek pieņemts par studiju programmu kopumu, tas ir, studiju virzienu. Ņemot vērā minēto, ministrija virza priekšlikumus nostiprināt studiju programmu akreditāciju, jo mainīt studiju virzienu akreditācijas pieeju nav atbilstošākais risinājums. Tā kā vēl aizvien nav izpratnes par studiju virzienu, jo novērtējums tiek veikts arī studiju programmu līmenī un pamats atteikt akreditēt studiju virzienu arī ir vērtējams no studiju programmu novērtējuma, ir secināms, ka, lai veicinātu studiju programmu kvalitāti un mudinātu augstskolas un koledžas īstenot tikai tautsaimniecības attīstībai nepieciešamās studiju programmas, ir nepieciešams pieņemt lēmumu par akreditāciju attiecībā uz katru augstskolu un koledžu īstenoto studiju programmu.  Augstskolu likuma 1.panta 3.punkts nosaka, ka augstskolas vai koledžas akreditācija ir augstskolas vai koledžas darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā tai piešķir atzītas augstskolas vai koledžas statusu. No Augstskolu likuma 9.panta un Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” izriet, ka augstskolu un koledžu akreditācija ir beztermiņa. Eiropas augstākās izglītības telpā ir novērojama tendence, ka augstākās izglītības iestāžu novērtēšana ir ciklisks process, vienlaikus Eiropas augstākās izglītības telpā ir novērojama tendence pāriet uz augstākās izglītības iestāžu akreditāciju kā vienīgo ārējās kvalitātes novērtēšanas mehānismu. Ņemot vērā ministrijas pēdējo gadu pieredzi, ir secināms, ka augstskolu un koledžu darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaudes cikliskuma trūkuma dēļ ir novēloti konstatēts, ka augstskolas vai koledžas darbojas neatbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ministrija 2014.gadā ir pieņēmusi lēmumu par augstskolas akreditācijas anulēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība”” un 2016.gadā – lēmumu par koledžas ārkārtas akreditācijas ierosināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas biznesa koledža”. Ministrija 2016.un 2017.gadā ir nodrošinājusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Sociālo tehnoloģiju augstskola” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola” izslēgšanu no Augstskolu reģistra, bet tas notika tikai tad, kad augstskolas savu darbību jau bija beigušas. Minēto augstākās izglītības iestāžu darba organizācijas un resursu kvalitātes neatbilstību normatīvo aktu prasībām būtu bijis iespējams konstatēt ātrāk, ja tiktu veikta augstskolu un koledžu cikliska akreditācija, jo to nav iespējams konstatēt studiju virzienu akreditācijā. Augstskolu un koledžu akreditācijā tiek novērtēta augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas efektivitāte un augstskolas un koledžas darba organizācijas/pārvaldības sistēmas efektivitāte. Saskaņā ar šobrīd esošo regulējumu tas tiek pārbaudīts tikai vienu reizi un tikko darbu uzsākušai augstskolai vai koledžai tā var nebūt izveidojusies pilnībā. Līdz ar to sekojot Eiropas augstākās izglītības telpā esošajām tendencēm ir nepieciešams uzsākt augstskolu un koledžu ciklisku akreditāciju un nākotnē jau būtu iespējams diskutēt par pāreju tikai uz augstākās izglītības iestāžu akreditāciju.  Ministrija, izvērtējot augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību augstākās izglītības stratēģisko mērķu sasniegšanai, secinājusi, ka nepieciešams turpināt studiju programmu novērtēšanu, līdz ar to paredzot, ka tiek pieņemts lēmums par katru studiju programmu atsevišķi, un nākotnē uzsākt augstskolu un koledžu akreditāciju. Katras atsevišķas studiju programmas akreditācija dos stimulu augstskolām un koledžām izvērtēt, vai turpināt īstenot un iesniegt akreditācijai visas to līdz šim īstenotās studiju programmas, kā arī izvērtēt iespēju konsolidēt studiju programmas. Augstskolas un koledžas tādā veidā tiks stimulētas veidot kopīgas studiju programmas, konsolidējot resursus. Kopīgu studiju programmu akreditāciju plānots paredzēt kā vienotu procesu visās kopīgo studiju programmu īstenojošajās augstskolās, līdz ar to šādu studiju programmu akreditācija augstskolām un koledžām būs finansiāli izdevīgāka. Studiju programmu fragmentācijas mazināšana un resursu konsolidācija ir ļoti būtiska, ņemot vērā to, ka kopš 2013.gada ir licencēta 91 jauna studiju programma, no tām 18 kopīgas studiju programmas, savukārt atteikts licencēt piecas studiju programmas (jo netika atvērts atbilstošais studiju virziens) un anulētas studiju programmu licences 33 studiju programmām (18 no tām anulētas, jo attiecīgā augstskola bija pārtraukusi savu darbību). No augstskolu un koledžu tendences licencēt jaunas studiju programmas, neslēdzot līdz šim īstenotās studiju programmas, secināms, ka studiju virzienu akreditācija nemotivē augstskolas un koledžas samazināt studiju programmu fragmentāciju un konsolidēt resursus. Līdz ar to ministrija redz, ka risinājums varētu būt paredzēt, ka akreditēta tiek katra studiju programma. Katras studiju programmas akreditācija un resursu konsolidācija spēs nodrošināt arī augstāku studiju programmu kvalitāti, ņemot vērā to, ka studiju virziena ietvaros uz sešiem vai diviem gadiem var tikt akreditētas dažādas kvalitātes studiju programmas.  Ņemot vērā to, ka ministrija bija izstrādājusi un Ministru kabinets 2017.gada 8.augusta sēdē (protokols Nr.38 20.§) pieņēmis likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” saistībā ar studiju virzienu atvēršanu un studiju virzienu novērtēšanas veikšanu jebkurā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautā kvalitātes nodrošināšanas aģentūrā. Ministrija sagatavoja priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr.998/Lp), paredzot, ka jebkurā Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā iekļautā kvalitātes nodrošināšanas aģentūrā varēs veikt studiju programmu novērtēšanu un ka ar 2023.gadu tiks uzsākta augstskolu un koledžu akreditācija. Priekšlikumus ministrija iesniedza Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā 2017.gada 9.novembrī. Ja Saeimā tiks pieņemti ministrijas priekšlikumi, ministrija atbilstoši priekšlikumos paredzētājam izstrādās jaunus Ministru kabineta noteikumus par augstskolu, koledžu un studiju programmu akreditāciju.  Ministrijas vērtējumā, lai nodrošinātu augstākās izglītības kvalitāti, resursu konsolidāciju un studiju programmu fragmentācijas samazināšanos ir nepieciešams akreditēt studiju programmas un uzsākt augstskolu un koledžu akreditāciju.  Ņemot vērā minēto, ministrija lūdz pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.jūlijam. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Izglītības un zinātnes ministrija. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Izglītības un zinātnes ministrija. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

Vizē:

Valsts sekretāre Līga Lejiņa

L.Upīte, 67047816

Linda.Upite@izm.gov.lv