**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par konceptuālā ziņojuma projektu**

**„** **Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā”**

**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 norāde par to, ka iebildums ir ņemts vērā, vai informācija par saskaņošanā panākto alternatīvo risinājumu | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |  |  |  |   |  |
|  |  |  |  |
| Saskaņošanas sanāksme:  |  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Veselības ministrija, Labklājības ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, Latvijas studentu apvienība, Latvijas Pašvaldību savienība, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Nodibinājums Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus | Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības |

 |  |  |
|  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 1 | *Projekts* | **Finanšu ministrija (29.05.2019. vēstule Nr. 12/A-2/2486):**Ņemot vērā, ka asistenta pakalpojumu nodrošināšanai augstākās izglītības posmā (turpmāk – asistenta pakalpojums) nepieciešamo finansējumu 32 015 *euro* apmērā 2019. gadā IZM nodrošinās sava budžeta ietvaros, veicot transfertu uz Labklājības ministrijas budžetu, kā arī 2020. un 2021.gadam salīdzinoši nelielo papildu nepieciešamā finansējuma apmēru (96 046 *euro*) asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, aicinām IZM izvērtēt, ka 2020.gadā un turpmāk ik gadu asistenta pakalpojuma nodrošināšana īstenojama IZM piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.Norādām, ka ņemot vērā IZM līdzšinējo programmas 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” izpildi (2014.gada plāns 1 203 459 euro apmērā un izpilde 529 141 euro apmērā, 2015.gada plāns 1 031 890 euro apmērā un izpilde 698 422 euro apmērā, 2016.gada plāns 1 031 890 euro apmērā un izpilde 598 867 euro apmērā, 2017.gada plāns 746 350 euro apmērā un izpilde 615 439 euro apmērā, 2018.gada plāns 1 031 890 euro apmērā un izpilde 830 638 euro apmērā, 2019., 2020. un 2021.gada plāns 1 031 890 euro apmērā), mūsuprāt papildu nepieciešamais finansējums ir nodrošināms IZM esošo līdzekļu ietvaros. | **Panākta vienošanās**Ņemot vērā IZM līdzšinējo programmas 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” izpildi, redzams, ka programmas izpilde iekļaujošās izglītības īstenošanai vispārizglītojošajās skolās ar katru gadu pieaug. 2020. gada ietvaros finanšu pārpalikumi šajā budžetā programmā netiek prognozēti un plānots, ka līdzekļi tiks pilnā apmērā izlietoti iekļaujošās izglītības īstenošanai vispārizglītojošajās skolās (un iespējams būs nepieciešams papildu finansējums). Līdz ar to 2020.gadā un turpmāk asistenta pakalpojuma nodrošināšana augstākās izglītības posmā nevar tikt īstenota IZM programmai 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” piešīkrtā finansējuma ietvaros.Šobrīd asistenta pakalpojums tiek nodrošināts 290 izglītojamajiem. Nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pilnā (100%) apmērā 290 izglītojamajiem 2020.gadā ir 1 450 021,21 euro, kas par 418 131 euro pārsniedz budžeta bāzē plānoto finansējumu. Taču ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, tiek prognozēts faktiskā izpilde būs mazāka par plānoto. Minimālais scenārijs -pieņemot, ka izglītojamo skaits saglabāsies nemainīgā (290) līmenī un faktiskā izpilde pret plānoto saglabāsies nemainīgā līmenī (2019.g.~70%), tad 2020.gadā minimāli nepieciešamais finansējums prognozējams 1 010 065 euro apmērā. Bet gadījumā, ja turpinās pēdējo gadu tendeces, ka pieaug gan izglītojamo skaits, gan faktiskās izpildes proporcija, tad nepieciešamais finansējums būs lielāks. | Precizēts projekts: “Iekļaujot asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā asistenta pakalpojuma pašvaldībā tvērumā, tika norādīts, ka tā nodrošināšanai nepieciešamais finansējums pilnā apmērā 96 046 *euro* (aprēķins likuma “Grozījumi Invaliditātes likumā”, kas stājas spēkā 2018. gada 28. novembrī, anotācijā) piešķirams Labklājības ministrijai asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanai. Tomēr, pieņemot likumu “Grozījumi Invaliditātes likumā”, šā pakalpojuma ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā 12.00.00 „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” papildus finansējums netika piešķirts. 2019. gada ietvaros finanšu pārpalikumi šajā budžetā programmā netiek prognozēti un plānots, ka līdzekļi tiks pilnā apmērā izlietoti iekļaujošās izglītības īstenošanai vispārizglītojošajās skolās. Lai ieviestu asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā sākot ar 2019. gada 1. septembri, nepieciešamo finansējumu 32 015 *euro* apmērā (par periodu no 2019. gada septembra līdz decembrim) Izglītības un zinātnes ministrija plāno pārdalīt no 2019. gadā budžeta apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” ietaupītā finansējuma uz budžeta programmu 12.00.00 „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” un veikt transferta pārskaitījumu uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.01.00 ”Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”. Attiecībā uz nepieciešamo finansējumu 2020. gadam un turpmākajiem gadiem, Labklājības ministrijai ir jāizstrādā budžeta bāzes precizējumi par papildu nepieciešamo finansējumu bāzes 2020, 2021. un 2022. gada izdevumu palielināšanai asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados, atbilstoši prognozēm par personu ar invaliditāti (skaitu), kuras saņem asistenta pakalpojumu. Ievērojot minēto, ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurš paredz uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai veikt transferta pārskaitījumu Labklājības ministrijai asistenta pakalpojuma ieviešanai un nodrošināšanai augstākās izglītības posmā laika periodā 2019. gada septembris – decembris un Labklājības ministrijai līdz 2019. gada 1. augustam sagatavot pakalpojuma ieviešanai nepieciešamos normatīvā regulējuma grozījumus Noteikumos Nr. 942 un precizēt bāzes izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados.” |
| 2 | 6. Labklājības ministrijai izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus un iesniegt prioritārā pasākuma pieteikumu par papildus finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020.gadā un turpmākajos gados.7. Jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu 96 046 euro apmērā 2020.gadam un turpmāk, lai nodrošinātu asistenta pakalpojuma ieviešanu augstākās izglītības posmā, izskatāms likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" sagatavošanas procesā, kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem. | **Finanšu ministrija (29.05.2019. vēstule Nr. 12/A-2/2486):**Protokollēmuma projekta 7.punkts paredz, ka jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu 96 046 *euro* apmērā 2020.gadam un turpmāk, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu, izskatāms likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020.gadam” sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem. Savukārt likuma “Grozījumi Invaliditātes likumā”, kas stājās spēkā 2018.gada 28.novembrī, anotācijā tika paredzēts, ka asistenta pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais finansējums 2019.gadā un turpmāk ik gadu tiks nodrošināts, palielinot IZM pamatbudžeta bāzes izdevumus programmā 12.00.00 “Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai” atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.3.4.apakšpunktā, kurš paredz pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanu ņemot vērā izmaiņas prognozē “personas ar invaliditāti (skaits), kuras saņem asistenta pakalpojumu”, noteiktajam. Līdz ar to aicinām pārskatīt protokollēmuma projekta 6. un 7.punktu un informatīvā ziņojuma projektu. | **Ņemts vērā**Tika precizēts protokollēmuma projekts, izsakot 6. punktu jaunā redakcijā, kā arī svītrots 7. punkts. Precizēts informatīvā ziņojuma projekts. | “6. Labklājības ministrijai līdz 2019. gada 1. augustam izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus un precizēt bāzes izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados.”Precizēts projekts:“Iekļaujot asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā asistenta pakalpojuma pašvaldībā tvērumā, tā nodrošināšanai nepieciešamais finansējums pilnā apmērā 96 046 euro (aprēķins likuma “Grozījumi Invaliditātes likumā”, kas stājas spēkā 2018. gada 28. novembrī, anotācijā) piešķirams Labklājības ministrijai asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanai. Tomēr, pieņemot likumu “Grozījumi Invaliditātes likumā”, šā pakalpojuma ieviešanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā 12.00.00 „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” papildus finansējums netika piešķirts. 2019. gada ietvaros finanšu pārpalikumi šajā budžetā programmā netiek prognozēti un plānots, ka līdzekļi tiks pilnā apmērā izlietoti iekļaujošās izglītības īstenošanai vispārizglītojošajās skolās. Lai ieviestu asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā sākot ar 2019. gada 1. septembri, nepieciešamo finansējumu 32 015 euro apmērā (par periodu no 2019. gada septembra līdz decembrim) plānots pārdalīt no 2019. gadā budžeta apakšprogrammā 03.11.00 “Koledžas” ietaupītā finansējuma uz budžeta programmu 12.00.00 „Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai” un veikt transferta pārskaitījumu uz Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammu 05.01.00 ”Sociālās rehabilitācijas valsts programmas”. Attiecībā uz nepieciešamo finansējumu 2020. gadam un turpmākajiem gadiem, Labklājības ministrijai ir jāizstrādā budžeta bāzes precizējumi par papildu nepieciešamo finansējumu bāzes 2020, 2021. un 2022. gada izdevumu palielināšanai asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados, atbilstoši prognozēm par personu ar invaliditāti (skaitu), kuras saņem asistenta pakalpojumu. Ievērojot minēto, ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta protokollēmuma projektu, kurš paredz uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai veikt transferta pārskaitījumu Labklājības ministrijai asistenta pakalpojuma ieviešanai un nodrošināšanai augstākās izglītības posmā laika periodā 2019. gada septembris – decembris un Labklājības ministrijai veikt pakalpojuma ieviešanai nepieciešamos normatīvā regulējuma grozījumus MK noteikumos Nr. 942 un precizēt bāzes izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados.” |
| 3 | *Projekts, protokollēmuma projekts*8. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju) un pašvaldībām veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošināt datu apmaiņu par studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums (izglītībā). | **Finanšu ministrija (29.05.2019. vēstule Nr. 12/A-2/2486):**Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 8. punktu un informatīvā ziņojuma projektu (1.lpp.), ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 27.01.04. noteikumu Nr.49 “Labklājības ministrijas nolikums” 24. punktam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. **Labklājības ministrija (24.05.2019. vēstule Nr. 40-1-04/963):** Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 8. punktā un attiecīgi informatīvā ziņojuma 1.lpp. trešajā rindkopā aizstāt vārdu: “Veselības ar Labklājības”.Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumu Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums” 24.11.apakšpunktu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir Labklājības ministrijas, nevis Veselības ministrijas padotības iestāde.**Veselības ministrija (28.05.2019. vēstule 01-09/2239):**Informatīvā ziņojuma trešā rindkopa un protokollēmuma 8.punkts paredz Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju) un pašvaldībām veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošināt datu apmaiņu par studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums (izglītībā). Sniedzam informāciju, ka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) ir labklājības ministra, nevis veselības ministra, pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, tādējādi skaidrojošo iekavu lietojums nav korekts un precizējama redakcija attiecībā uz Veselības ministriju un VDEĀVK. Tāpat no informatīvā ziņojuma redakcijas nav skaidrs, kādam mērķim un kādā apjomā nepieciešams nodrošināt datu apmaiņu starp VDEĀVK, Izglītības un zinātnes ministriju un pašvaldībām, kā arī tas, kādas informācijas apmaiņa nepieciešama ar Veselības ministriju. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, kas pamato informatīvā ziņojuma trešajā rindkopā un protokollēmuma 8.punktā noteikto. | **Ņemts vērā**Precizēts protokollēmuma projekts, mainīta punktu numerācija. | “7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju) un pašvaldībām līdz 201. gada 31. augustam veikt nepieciešamās darbības, lai, sākot ar 2019. gada 1. septembri, nodrošināt datu apmaiņu par studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums (izglītībā).” |
| 4 | *Projekts* | **Finanšu ministrija (29.05.2019. vēstule Nr. 12/A-2/2486):**Vienlaikus vēršam uzmanību, ka būtisks ir Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības viedoklis par informatīvā ziņojuma projektu un protokollēmuma projektu, ņemot vērā tajos dotos uzdevumus. | **Ņemts vērā** Informatīvā ziņojuma projekts un protokollēmuma projekts, ņemot vērā tajos dotos uzdevumus, tika nosūtīts arī Labklājības ministrijai un ir ņemts vērā to viedoklis. Pēc informatīvā ziņojuma projekta un protokollēmuma precizēšanās, šie dokumenti tiks nosūtīti viedokļa saņemšanai arī Latvijas Pašvaldību savienībai. | Projekts |
| 5 | *Projekts* | **Pārresoru koordinācijas centrs (31.05.2019. vēstule nr. Nr.1.2–7/61):**PKC ir izskatījis Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) sagatavoto informatīvā ziņojuma „Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā” projektu (turpmāk – ziņojuma projekts), tam pievienoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un izsaka šādu konceptuālu iebildumu – ņemot vērā, ka pašvaldības pilnvaru apjoms augstākās izglītības jomā būtiski atšķiras no tai noteiktās kompetences citos izglītības līmeņos, lūdzam papildināt ziņojuma projektu, ietverot tajā pilnīgu skaidrojumu par to, kā ministrija ir iecerējusi organizēt asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā, piem., (1) kas būs asistents un asistenta pakalpojuma sniedzējs, ja dzīvesvieta un izglītības iestādes atrašanās vieta būs citās pašvaldībās, (2) konkrēti, kāda būs augstskolu un pašvaldību loma asistenta pakalpojuma nodrošināšanā attiecīgā izglītības iestādē, (3) vai ir apzināti ziņojuma projektā ietvertā priekšlikuma ierobežojumi.Papildus izsakām šādu priekšlikumu – ņemot vērā ziņojuma projekta saturu, aicinām to saskaņot ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Studentu apvienību un augstskolu organizāciju pārstāvjiem.  | **Ņemts vērā pēc būtības** Jau šobrīd saskaņā Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk – Noteikumi) noteikto asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iegūšanai var saņemt personas ar I invaliditātes grupu, kurām ir redzes funkcionālie traucējumi. Noteikumu 1. pielikuma “Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai” 3. punkts noteic, ka asistenta pakalpojumu, lai iegūtu augstāko izglītību, personām ar I invaliditātes grupu ar redzes funkcionālajiem traucējumiem piešķir atbilstoši laikam, kas nepieciešams, lai nokļūtu uz izglītības iestādi un atpakaļ un palīdzētu apgūt izglītības programmu, bet kopumā ne vairāk par 40 stundām nedēļā. Atbilstoši Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas (SPOLIS) datiem 2018. gadā asistenta pakalpojumu pašvaldībā šim mērķim saņēma deviņas personas. Asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iegūšanai personām ar I invaliditātes grupu ar redzes funkcionālajiem traucējumiem pašvaldību sociālie dienesti nodrošina vispārīgā kārtībā, saskaņā ar Noteikumu normām. Lai nodrošinātu asistenta pakalpojuma saņemšanu augstākās izglītības posmā visām studējošām personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama palīdzība pārvietošanās atbalstam un pašaprūpei, ir jāveic grozījumi Noteikumos nosakot, ka Noteikumus piemēro arī nodrošinot asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādē un paplašinot mērķa grupu 1. pielikuma 3. punktā noteiktajam pasākumam [Iegūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I grupas redzes invaliditāti)]. Tādejādi asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādēs personām ar invaliditāti nodrošinās pašvaldību sociālie dienesti, tādā pašā kārtībā kā tas jau tiek nodrošināts personām ar I invaliditātes grupu ar redzes funkcionālajiem traucējumiem.Vienlaikus informējam, ka saskaņā ar Noteikumu 3. punktu asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt jebkura fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, tādējādi nodrošinot iespējami plašu personu loku, kuras var sniegt asistenta pakalpojumu. Turklāt pašvaldības sociālais dienests ir tiesīgs slēgt līgumu par asistenta pakalpojumu ar juridisku personu, kura spēj nodrošināt, ka pakalpojumu sniedz asistenti, kuriem ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti.Savukārt Noteikumu 4. punkts noteic, ka asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests, taču Noteikumi neierobežo iespēju personai vai pašvaldības sociālajam dienestam izvēlēties asistentu no jebkuras vietas Latvijā. Ja personas ar invaliditāti dzīvesvieta un augstākās izglītības iegūšanas vieta ir dažādās pašvaldībās, personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu var slēgt ar vienu vai vairākiem asistentiem, pēc asistenta pakalpojuma saņēmēja izvēles, individuāli organizējot asistenta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši klienta pārvietošanās vajadzībām. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, savukārt saskaņā ar 8. panta ceturto daļu personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti studiju laikā izvēlās uz laiku dzīvot pašvaldībā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde, un deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi šajā pašvaldībā, personas var lūgt piešķirt asistenta pakalpojumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde.Informatīvā ziņojuma “Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā” piedāvājums paredz, ka asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādē nodrošinās (pieņems lēmumu, slēgs līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju, kontrolēs līguma saistību izpildi) pašvaldības sociālais dienests, savukārt augstskolas pienākums būs apliecināt, ka asistenta pakalpojuma saņēmējs apgūst attiecīgo izglītības programmu.Vienlaikus informējam, ka Labklājības ministrija ir identificējusi vairākus nepilnības spēkā esošajā asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanas un administrēšanas kārtībā, taču šīs nepilnības nav iespējams novērst veicot uzlabojumus esošajā asistenta pakalpojuma nodrošināšanas modelī, tāpēc tiek gatavotas vērienīgākas izmaiņas šī pakalpojuma nodrošināšanas kārtībā. Būtiskākās nepilnības asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanas kārībā ir:1. Nepilnīga asistenta pakalpojuma nepieciešamības noteikšanas kārtība.2. Nesamērīgs administratīvais slogs asistentiem, pakalpojuma saņēmējiem un sociālajiem dienestiem, jo esošais regulējums paredz pierādīt sniegto/saņemto stundu skaitu.Labklājības ministrija šī gada jūlija mēnesī plāno iesniegt konceptuālo ziņojumu valdībā par plānotajām izmaiņām asistenta pakalpojuma nodrošināšanā. Taču, lai ievērotu Invaliditātes likumā noteikto un nodrošinātu iespēju asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādē personām ar invaliditāti saņemt no 2019.gada 1.septembra, ir nepieciešams tūlītējs risinājums, kas nodrošina reālu iespēju studējošām personām ar invaliditāti saņemt asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādē. | Ar minēto informāciju papildināts informatīvā ziņojuma projekts. |
| 6 | *Protokollēmuma projekts* | **Labklājības ministrija (24.05.2019. vēstule Nr. 40-1-04/963):** Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 6.punktu izteikt šādā redakcijā:“6. Labklājības ministrijai izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus.”Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punktā svītrot vārdus „kopā ar visu ministriju un citu valsts pārvaldes iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem”; Pamatojums: Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto[[1]](#footnote-1) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK) izsniedz atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pamatojoties un noteiktiem kritērijiem, tai nav citas kompetences asistenta pakalpojuma nodrošināšanā. Personai ar invaliditāti, pamatojoties uz minēto atzinumu, ir tiesības pieprasīt gan asistenta pakalpojumu pašvaldībā, gan asistenta pakalpojumu izglītības iestādē. Ņemot vērā, ka asistenta pakalpojuma augstākās izglītības posmā piešķiršanu un administrēšanu paredzēts uzticēt pašvaldību sociālajiem dienestiem, datu apmaiņa ar VDEĀVK par studējošām personām ar I un II invaliditātes grupu nav nepieciešama. Pašvaldību sociālie dienesti izmantojot Invaliditātes informatīvo sistēmu jau šobrīd var pārliecināties, vai personai ir izsniegts atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, līdz ar to datu apmaiņa par studējošām personām ir nepieciešama starp augstākās izglītības iestādēm un pašvaldību sociālajiem dienestiem. Attiecīgi būs nepieciešams veidot datu apmaiņu starp Valsts izglītības informācijas sistēmas Studējošo un absolventu reģistru un Sociālās palīdzības administrēšanas sistēmu.Attiecībā uz papildu nepieciešamo finansējumu 2020.gadā un turpmākajos gados asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumu Nr.867 “Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.3.4. apakšpunktam, valsts pamatbudžeta bāzi (izdevumus un resursus izdevumu segšanai) nosaka, ņemot vērā prognozes par personu ar invaliditāti skaitu, kuras saņem asistenta pakalpojumu. | **Ņemts vērā pēc būtības** Tika precizēts protokollēmuma projekts, izsakot 6. punktu jaunā redakcijā, kā arī svītrots 7. punkts. | Precizēts protokollēmuma projekts |
| 7 | *Projekts*Šī informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt valdību par veicamajām darbībām asistenta pakalpojuma ieviešanai augstākās izglītības posmā un uzdot Labklājības ministrijai izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk VDEĀVK)) un pašvaldībām veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu datu apmaiņu par studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums augstākajā izglītībā. | **Labklājības ministrija (27.06.2019. vēstule Nr. A-21-09/64):**Precizēt tekstu informatīvā ziņojuma 2. rindkopā, attiecīgi svītrot tekstu: „kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk VDEĀVK)) un pašvaldībām veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu datu apmaiņu”. | **Ņemts vērā**Informatīvā ziņojuma 2. rindkopa tika atbilstoši precizēta.  | Šī informatīvā ziņojuma mērķis ir informēt valdību par veicamajām darbībām asistenta pakalpojuma ieviešanai augstākās izglītības posmā un uzdot Labklājības ministrijai izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus, , lai nodrošinātu pakalpojumu studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums augstākajā izglītībā. |
| 8 | *Protokollēmuma projekts*7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju) un pašvaldībām līdz 201. gada 31. augustam veikt nepieciešamās darbības, lai, sākot ar 2019. gada 1. septembri, nodrošināt datu apmaiņu par studējošajiem un pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu, kurām nepieciešams asistenta pakalpojums (izglītībā). | **Labklājības ministrija (27.06.2019. vēstule Nr. A-21-09/64):**Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 7.punktu. | **Ņemts vērā**Ir svītrots protokollēmuma projekta 7.punkts |  |
| 9 | *Projekts*Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, savukārt saskaņā ar 8.panta ceturto daļu personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti studiju laikā izvēlās uz laiku dzīvot pašvaldībā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde, un deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi šajā pašvaldībā, personas var lūgt piešķirt asistenta pakalpojumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde.Informatīvā ziņojuma “Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā” piedāvājums paredz, ka asistenta pakalpojumu augstākās izglītības iestādē nodrošinās (pieņems lēmumu, slēgs līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju, kontrolēs līguma saistību izpildi) pašvaldības sociālais dienests, savukārt augstskolas pienākums būs apliecināt, ka asistenta pakalpojuma saņēmējs apgūst attiecīgo izglītības programmu. | **Finanšu ministrija (01.07.2019. e-pasta vēstule):**Informatīvā ziņojuma projektā minēts, ka, ja persona ar invaliditāti studiju laikā izvēlās uz laiku dzīvot pašvaldībā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde, un deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi šajā pašvaldībā, personas var lūgt piešķirt asistenta pakalpojumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde. Norādām, ka personas pamata dzīvesvietas adrese var būt viena, savukārt, ja persona vēlas, tā var norādīt dzīvesvietas deklarēšanas veidlapā neierobežotu skaitu papildu adreses. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi Nr.942) 4.punktam asistenta pakalpojumu nodrošina personas deklarētās dzīvesvietas sociālais dienests. Līdz ar to noteikumi Nr.942 neparedz, ka tai pašvaldībai, kurā persona ir deklarējusi papildu adresi, ir jānodrošina asistenta pakalpojumi. Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot un papildināt informatīvā ziņojuma projektā norādīto informāciju. | **Ņemts vērā**Informatīvā ziņojuma projekts ir papildināts ar paskaidrojošo rindkopu (4. lpp.).  | Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, savukārt saskaņā ar 8.panta ceturto daļu personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti studiju laikā izvēlās uz laiku dzīvot pašvaldībā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde, un deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi šajā pašvaldībā, personas var lūgt piešķirt asistenta pakalpojumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde.No augstākminētā izriet, ka pakalpojuma saņēmējam – personai ar invaliditāti, ir vairākas iespējas, kā saņemt sev nepieciešamo pakalpojumu konkrētam mērķim, šajā gadījumā asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā: 1.1. pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts noteiktajā pašvaldībā, un līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu slēdz ar šīs pašvaldības sociālo dienestu;1.2. gadījumā, ja pakalpojuma saņēmējs maina savu dzīvesvietu un deklarējas citā pašvaldībā (piemēram, izglītības iestādes pašvaldība), tādā gadījumā viņš slēdz līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ar šīs pašvaldības sociālo dienestu;1.3. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta ceturto daļu, personai ir tiesības norādīt papildu adresi uz noteiktu laika posmu, kurā ir pastāvīgi sasniedzama. Saskaņā ar iepriekš minēto, ja pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts vienā pašvaldībā un ir norādījis kādu citu pašvaldību kā papildu adresi, tad līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu drīkst slēgt tās pašvaldības sociālais dienests, kurā personai ir papildus adrese, vienlaikus šīs pašvaldības sociālajam dienestam ir jāpārbauda, vai pakalpojuma pieprasītājam jau nav noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu ar deklarētās adreses pašvaldību, lai novērstu dubulto valsts finansēšanas riskus. Savukārt atskaites par pakalpojuma sniegšanu un atskaitīšanās kārtību izriet no līgumā noteiktā.Papildus iepriekš minētajam, tiesību normas (Dzīvesvietas deklarēšanas likums un Noteikumi Nr. 942) ir vērtējamas kopsakarā. Ja deklarēšanas prasības pieļauj norādīt personai papildu adresi uz noteiktu laika posmu, tad tas ir attiecināms arī uz asistenta pakalpojumu, lieki neapgrūtinot personas ar administratīvo slogu. |
| 10 | *Protokollēmuma projekts* | **Finanšu ministrija (01.07.2019. e-pasta vēstule):**Lūdzam precizēt protokollēmuma projekta 6.punktu, vārdus “bāzes izdevumus” aizstājot ar vārdiem un skaitli “Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam” un attiecīgi precizējot informatīvā ziņojuma projektu, kā arī 7.punktā precizēt gadu, līdz kuram pašvaldībām nepieciešams veikt visas nepieciešamās darbības. | **Ņemts vērā**Precizēts protokollēmuma 6.punkts, izsakot to jaunā redakcijā Par FM lūgumu precizēt protokollēmuma 7.punktu: LM 2019. gada 27. jūnijā nosūtīja atzinumu Nr. A-21-09/64, kurā konceptuāli saskaņo Informatīvo ziņojumu ar nosacījumu, ka tiek ņemti vērā LM precizējumi, kas paredz svītrot protokollēmuma 7.punktu un precizēt informatīvā ziņojuma 1.lpp. 2.rindkopas tekstu, attiecīgi svītrot tekstu: „kā arī Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk VDEĀVK)) un pašvaldībām veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu datu apmaiņu”.  | “6. Labklājības ministrijai līdz 2019. gada 1. augustam izstrādāt nepieciešamo normatīvo aktu grozījumus un precizēt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzi 2020., 2021. un 2022. gadam asistenta pakalpojuma nodrošināšanai augstākās izglītības posmā 2020. gadā un turpmākajos gados.” |
| 11 | *Projekts*Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, savukārt saskaņā ar 8.panta ceturto daļu personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņš tajā (tajās) ir sasniedzams. Līdz ar to, ja persona ar invaliditāti studiju laikā izvēlās uz laiku dzīvot pašvaldībā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde, un deklarējot dzīvesvietu, uz noteiktu laiku ir norādījusi papildu adresi šajā pašvaldībā, personas var lūgt piešķirt asistenta pakalpojumu tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas augstākās izglītības iestāde.No augstākminētā izriet, ka pakalpojuma saņēmējam – personai ar invaliditāti, ir vairākas iespējas, kā saņemt sev nepieciešamo pakalpojumu konkrētam mērķim, šajā gadījumā asistenta pakalpojumu augstākās izglītības posmā: 1. pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts noteiktajā pašvaldībā, un līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu slēdz ar šīs pašvaldības sociālo dienestu;2. gadījumā, ja pakalpojuma saņēmējs maina savu dzīvesvietu un deklarējas citā pašvaldībā (piemēram, izglītības iestādes pašvaldība), tādā gadījumā viņš slēdz līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ar šīs pašvaldības sociālo dienestu;3. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta ceturto daļu, personai ir tiesības norādīt papildu adresi uz noteiktu laika posmu, kurā ir pastāvīgi sasniedzama. Saskaņā ar iepriekš minēto, ja pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts vienā pašvaldībā un ir norādījis kādu citu pašvaldību kā papildu adresi, tad līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu drīkst slēgt tās pašvaldības sociālais dienests, kurā personai ir papildus adrese, vienlaikus šīs pašvaldības sociālajam dienestam ir jāpārbauda, vai pakalpojuma pieprasītājam jau nav noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu ar deklarētās adreses pašvaldību, lai novērstu dubulto valsts finansēšanas riskus. Savukārt atskaites par pakalpojuma sniegšanu un atskaitīšanās kārtību izriet no līgumā noteiktā.Papildus iepriekš minētajam, tiesību normas (Dzīvesvietas deklarēšanas likums un Noteikumi Nr. 942) ir vērtējamas kopsakarā. Ja deklarēšanas prasības pieļauj norādīt personai papildu adresi uz noteiktu laika posmu, tad tas ir attiecināms arī uz asistenta pakalpojumu, lieki neapgrūtinot personas ar administratīvo slogu. | **Latvijas Pašvaldību savienība** (09.07.2019. vēstule Nr. 201906/SAN887/SP657/NOS510):Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi precizēto informatīvo ziņojumu “Asistenta pakalpojums augstākās izglītības posmā” (Ziņojums) un **iebilst** pret Ziņojuma 4.lpp. iekļauto tekstu un skaidrojumu:“3. saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 8.panta ceturto daļu, personai ir tiesības norādīt papildu adresi uz noteiktu laika posmu, kurā ir pastāvīgi sasniedzama. Saskaņā ar iepriekš minēto, ja pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts vienā pašvaldībā un ir norādījis kādu citu pašvaldību kā papildu adresi, tad līgumu par pakalpojumu nodrošināšanu drīkst slēgt tās pašvaldības sociālais dienests, kurā personai ir papildus adrese, vienlaikus šīs pašvaldības sociālajam dienestam ir jāpārbauda, vai pakalpojuma pieprasītājam jau nav noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu ar deklarētās adreses pašvaldību, lai novērstu dubulto valsts finansēšanas riskus. Savukārt atskaites par pakalpojuma sniegšanu un atskaitīšanās kārtību izriet no līgumā noteiktā.Papildus iepriekš minētajam, tiesību normas (Dzīvesvietas deklarēšanas likums un Noteikumi Nr. 942) ir vērtējamas kopsakarā. Ja deklarēšanas prasības pieļauj norādīt personai papildu adresi uz noteiktu laika posmu, tad tas ir attiecināms arī uz asistenta pakalpojumu, lieki neapgrūtinot personas ar administratīvo slogu.”Ja normas tiek interpretētas Ziņojumā norādītajā veidā, tad iedzīvotājs var pieprasīt *jebkuru pakalpojumu* (ne tikai tādu, kas tiek finansēts un administrēts no valsts budžeta, bet arī no pašvaldības budžeta) pašvaldībā, kurā norādīta papildu adrese. LPS norāda, ka pamatprincips *pašvaldības budžeta finansētu pakalpojumu* sniegšanai iedzīvotājiem ir personas deklarētā dzīvesvieta, ir tikai atsevišķi izņēmumi, kā piemēram, Diasporas likums, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 5.pantā minētie gadījumi. Arī attiecībā uz sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir *deklarētā personas dzīvesvieta*, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.Turklāt personai šobrīd ir tiesības norādīt *neierobežotu skaitu* papildu adreses. Tātad attiecībā uz sociālā dienesta pienākumu pārbaudīt, vai pakalpojuma pieprasītājam jau nav noslēgts līgums par pakalpojuma saņemšanu ar deklarētās dzīvesvietas pašvaldību, lai novērstu dubulto valsts finansēšanas riskus, tas būtu attiecināms uz pašvaldībām, *kurās ir gan deklarētā dzīvesvieta, gan norādītas papildu adreses*. Jānorāda, ka uz pašvaldību sociālajos dienestos izmantoto informācijas sistēmu SOPA netiek nodota informācija par personas papildu adresi (adresēm), kā arī par periodu, uz kādu tā norādīta, tātad attiecīgi *nepieciešami informācijas sistēmu pielāgojumi* (uzlabojumi papildu datu attēlošanai SOPA, jautājumi par PMLP datu sinhronizēšanu, šī papildu datu komplekta iegūšana, lai SOPA vienmēr parāda aktuālo situāciju u.tml.).  | **Ņemts vērā** Saskaņā ar saņemtajiem komentāriem no Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības precizēta attiecīga sadaļā  | Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.Personai ar invaliditāti, ir vairākas iespējas, kā saņemt sev nepieciešamo pakalpojumu konkrētam mērķim, piemēram, pakalpojuma saņēmējs ir deklarēts noteiktajā pašvaldībā, un līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu slēdz ar šīs pašvaldības sociālo dienestu vai gadījumā, ja pakalpojuma saņēmējs maina savu dzīvesvietu un deklarējas citā pašvaldībā (piemēram, izglītības iestādes pašvaldība), tādā gadījumā viņš slēdz līgumu par pakalpojuma nodrošināšanu ar šīs pašvaldības sociālo dienestu.Tajā pašā laikā, gala risinājums asistenta pakalpojuma augstākās izglītības posmā, pieprasīšanai un piešķiršanai, tiks saskaņots Noteikumu Nr. 942 izstrādes un saskaņošanas procesā.   |
| Atbildīgā amatpersonaM. Laudere, 67047895 marika.laudere@izm.gov.lv |

1. Invaliditātes likuma 12. panta otrā daļa Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumu Nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību” 21.1.5. apakšpunkts, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 2.punkts. [↑](#footnote-ref-1)