Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **par Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi 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”” (VSS-1098)** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Datums  | 2019. gada 3. decembrī noteikumu projekts nosūtīts elektroniskajai saskaņošanai2020.gada 15.janvārī noteikumu projekts nosūtīts ar uzaicinājumu uz starpministriju saskaņošanas sanāksmi 2020.gada 22.janvārī, tomēr šī sanāksme nenotika, jo noteikumu projekts tika saskaņots elektroniski. |
|   |   |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Zemkopības ministrija, Valsts kanceleja |
|   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  Valsts kanceleja |  |
|    |   |
|   |
| Ministrijas (citas institūcijas), kuras nav ieradušās uz sanāksmi vai kuras nav atbildējušas uz uzaicinājumu piedalīties elektroniskajā saskaņošanā |   |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| - | - | **-** | **-** | **-** | - |

**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.  | Skatīt noteikumu projektu un anotāciju | Tieslietu ministrijas 2019. gada 22. novembra atzinums Nr. 1-9.1/12421. Vēršam uzmanību, ka likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk - likums) 27. panta ceturtā daļa nosaka Veterinārmedicīnas studiju programmas satura prasības, kas daļēji dublē projekta 1. punktā izteiktajā 1.1 punktā paredzētās veterinārārsta izglītības programmas satura prasības. Vēršam uzmanību, ka normatīvā akta projektā neietver augstāka spēka normatīvā akta tiesību normā ietverto regulējumu. Tādējādi lūdzam neietvert minētajā projekta 1.1 punkta prasības, kas ir jau paredzētas likuma 27. panta ceturtajā daļā. Vienlaikus lūdzam precizēt minētā 1.1 punkta ievaddaļu, norādot, ka šajā punktā paredzētas prasības papildus likuma 27. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām. Vienlaikus iesakām izvērtēt nepieciešamību aizstāt projekta 1. punktā izteiktajā 1.1 punktā vārdus “veterinārārsta izglītības programma” attiecīgā locījumā ar spēkā esošo noteikumu 2. punktā lietoto norādi “izglītības programma veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” attiecīgā locījumā. Iesakām arī minētajā 1.1 punktā aizstāt vārdu “studējošais” ar vārdu “persona”, kas ir lietots arī likuma 27. pantā. | Iebildums izvērtēts, daļēji ņemts vērā, precizēts noteikumu projekts un anotācija. Tika salīdzinātas likuma 27. panta ceturtā daļā noteiktās veterinārmedicīnas studiju programmas satura prasības un noteikumu projektā paredzētais, tai skaitā:* Likumā ir noteikts “profesijai atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas tajās zinātņu nozarēs, uz kurām ir pamatota veterinārārsta darbība”, lai novērstu noteikumu projektā un likumā noteiktā dublēšanos, no noteikumu projekta 1.11. apakšpunkta ir svītroti vārdi “zinātņu nozarēs, kas ir veterinārārsta darbības pamatā”;
* “zināšanas par dzīvnieku anatomiju un fizioloģiju, slimību cēloņiem, diagnostiku un ārstēšanu, par higiēnu un tehnoloģiju, kas attiecas uz cilvēku patēriņam paredzētiem dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas produktiem” nedublējas ar noteikumu projektā noteikto, jo:
	+ noteikumu projekta 1.12. apakšpunktā runāts par to, ka nepieciešamas “zināšanas par dzīvnieku ķermeni, funkcijām, uzvedību un fizioloģiskajām vajadzībām”,
	+ precizētajā 1.13. apakšpunktā minētas “klīniskās, epidemioloģiskās un analītiskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas dzīvnieku slimību profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai (tostarp anestēzija, aseptiska ķirurģija un nesāpīga nāve) gan individuālam dzīvniekam, gan dzīvnieku grupai, kā arī zināšanas par zoonozēm”,
	+ precizētajā 1.15 apakšpunktā ir precīzi noteikts, tieši par ko ir jābūt zināšanām attiecībā uz “higiēnu un tehnoloģiju, kas attiecas uz cilvēku patēriņam paredzētiem dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas produktiem”, t.i. par šo produktu ražošanu, izgatavošanu un apriti;
* likumā minētās “zināšanas par normatīvajiem dokumentiem profesionālās darbības jomā” nedublējas ar noteikumu projekta 1.11.apakšpunktā noteikto “atbilstošas zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem ar veterinārārsta darbību saistītajiem jautājumiem”, jo saskaņā ar Valsts valodas centra skaidrojumu Valsts valodas centrs informē, ka *normatīvie akti* ir likumi, MK noteikumi u. c. tiesību akti, savukārt *normatīvie dokumenti* ir statūti, instrukcijas un citi dokumenti, kas nosaka kārtību uzņēmumā, iestādē u. tml.
 | Skatīt precizēto noteikumu projektu un anotāciju.  |
| 2.  | Skatīt noteikumu projektu un anotāciju. | Tieslietu ministrijas 2019. gada 22. novembra atzinums Nr. 1-9.1/12422. Lūdzam precizēt projekta 1. punktā izteikto 1.11. apakšpunktu, frāzes “Eiropas Savienības tiesību aktos” vietā lietojot atsauces uz konkrētām Eiropas Savienības regulām un nacionālajiem tiesību aktiem, kur pārņemtas attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas vai lēmumi. Norādām, ka vienīgie privātpersonām tieši piemērojamie Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti ir Eiropas Savienības regulas. Savukārt Eiropas Savienības direktīvas un dalībvalstīm adresēti lēmumi privātpersonām nav saistoši, tāpēc Latvijas tiesību aktos uz tiem neveido atsauces un, lai šo Eiropas Savienības tiesību aktu normas padarītu saistošas privātpersonām, tie jāpārņem Latvijas tiesību aktos. | Iebildums izvērtēts. Noteikumu projekts un anotācija ir precizēti. Noteikumu projekta būtība šajā jautājumā ir tā, ka izglītības programmas veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai apguves laikā topošajam veterinārārstam ir jāiegūst zināšanas par to, kādas ir Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās tiesību normas veterinārmedicīnas jomā, tai skaitā, kāds ir veterinārmedicīnas nozares normatīvais regulējums Latvijā, kur pārņemtas attiecīgās Eiropas Savienības direktīvas vai lēmumi. Noteikumu projekts nenosaka, kādi normatīvie akti ir saistoši privātpersonām. Ir būtiski, lai studiju laikā tiktu apgūts ne tikai Latvijā noteiktais nozares regulējums, bet arī Eiropas Savienības līmenī pieņemtie tiesību akti, kuri ir saistoši arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Savienībā brīva darbaspēka kustība ir viena no četrām pamatbrīvībām un direktīvas 2005/36/EK mērķis ir atvieglot kvalificētu profesionāļu, t.sk. veterinārārstu, iespējas strādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reglamentētajās profesijās, jo viņu iegūtās kvalifikācijas ir ar līdzīgu obligāto saturu.  | Skatīt precizēto noteikumu projektu un anotāciju.  |
| 3.  | Skatīti noteikumu projektu.  | Tieslietu ministrijas 2019. gada 22. novembra atzinums Nr. 1-9.1/12423. Lūdzam izvērtēt projekta 1. punktā izteiktā 1.13. un 1.15. apakšpunkta atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu 38. panta 3. punkta “c” un “e” apakšpunktam, izvērtējot nepieciešamību precizēt minētā 1.13. apakšpunkta redakciju atbilstoši direktīvā noteiktajam un papildināt minētā 1.15. apakšpunkta redakciju ar vārdu “izgatavošanā” aiz vārda “ražošanā”. | Iebildums ņemts vērā, noteikumu projekta 1.13. un 1.15. apakšpunkts precizēts | Skatīt precizēto noteikumu projektu  |
| 4.  | Skatīt anotāciju | Valsts kancelejas 2019. gada 15. novembra atzinums Nr. 3.1.2/471. Anotācijas VI sadaļas “Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes” 1. punktā “Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas” minēts, ka “Noteikumu projekts tiks publicēts ministrijas tīmekļa vietnē pirms tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.”. Valsts kanceleja vērš uzmanību, ka likumprojektam ir jābūt nosūtītām viedokļa sniegšanai un jābūt pieejamam ministrijas tīmekļa vietnē pirms izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē. Attiecīgi lūdzam precizēt un papildināt anotācijas VI sadaļas 1. punktu, norādot atsauci uz projekta publicēšanas vietu un laiku, kad projekts tika publicēts. | Iebildums ņemts vērā, anotācija precizēta. | Skatīt precizēto anotāciju.  |
| 5. | Skatīt anotāciju | Valsts kancelejas 2019. gada 15. novembra atzinums Nr. 3.1.2/472. Anotācijas VI sadaļas 2. punktā “Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē” minēts, ka “Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta apspriešanā, sniedzot viedokli par noteikumu projektu, kas publicēts ministrijas tīmekļa vietnē.”. Lūdzam anotācijas VI sadaļas 2. punktā norādīt, * kādas nevalstiskās organizācijas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā;
* vai no nevalstiskām organizācijām tika saņemti iebildumi vai priekšlikumi;
* sabiedrības pārstāvju izteiktos būtiskākos iebildumus vai priekšlikumus projekta izstrādes procesā.
 | Iebildums ņemts vērā, anotācija atbilstoši precizēta. | Skatīt precizēto anotāciju.  |
| 6. | Skatīt anotāciju | Valsts kancelejas 2019. gada 15. novembra atzinums Nr. 3.1.2/473. Anotācijas VI sadaļas “Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes” 3. punktā lūdzam aprakstīt sabiedriskās apspriešanas rezultāti. Lūdzam anotācijas VI sadaļas 3. punktā norādīt: * vai sabiedrības pārstāvju priekšlikumi ir ņemti vērā projekta izstrādes procesā;
* pamatot, kuri sabiedrības pārstāvju iebildumi vai priekšlikumi nav tikuši ņemti vērā.
 | Iebildums ņemts vērā, anotācija atbilstoši precizēta. | Skatīt precizēto anotāciju. |
| 7. | Noteikumu projekts. | Zemkopības ministrijas 2019. gada 25. novembra atzinums Nr. 5-3e/2446/20191. Lūdzam noteikumu projekta 1.punktā noteikumu 1.13. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:“1.13. klīniskās, epidemioloģiskās un analītiskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas dzīvnieku slimību profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai (tostarp anestēzija, ķirurģija un nesāpīga nāve) gan individuālam dzīvniekam, gan dzīvnieku grupai, kā arī zināšanas par zoonozēm;”. | Iebildums ņemts vērā. | Skatīt precizēto noteikumu projektu.  |
| 8. | Skatīt noteikumu projektu.  | Zemkopības ministrijas 2019. gada 25. novembra atzinums Nr. 5-3e/2446/20192. Lūdzam noteikumu projekta 1.punktā noteikumu 1.14. apakšpunktā aizstāt vārdu “vērtēšanā” ar vārdu “sertificēšanā”. | Iebildums ņemts vērā, noteikumu projekts atbilstoši precizēts. | Skatīt precizēto noteikumu projektu.  |
| 9. | Skatīt noteikumu projektu. | Zemkopības ministrijas 2019. gada 25. novembra atzinums Nr. 5-3e/2446/20193. Lūdzam noteikumu projekta 1.punktā noteikumu 1.16. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:“1.16. zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbildīgu un saprātīgu veterināro zāļu lietošanu dzīvnieku ārstēšanā un garantētu pārtikas ķēdes drošumu un vides aizsardzību.” | Iebildums ņemts vērā, noteikumu projekts atbilstoši precizēts. | Skatīt precizēto noteikumu projektu.  |
| 10. | - | Zemkopības ministrijas 2019. gada 25. novembra atzinums Nr. 5-3e/2446/20194. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā nav ietverta prasība, ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu V pielikuma 5.4.1.punkts:“Teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums starp dažādām mācību priekšmetu grupām ir līdzsvarots un koordinēts tā, lai zināšanas un pieredzei varētu gūt veidā, kas ļauj veterinārārstiem pienācīgi veikt visus savus dažādos pienākumus.” | Iebildums ņemts vērā, noteikumu projekts papildināts ar jaunu, kurā paredzēts papildināt noteikumu Nr. 489 3. punktu | Precizētais noteikumu projekts: “5. Papildināt 3. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā: “Teorētisko un praktisko nodarbību sadalījums starp dažādām mācību priekšmetu grupām ir līdzsvarots un koordinēts tā, lai studējošie varētu gūt veterinārārstu dažādo pienākumu pienācīgai veikšanai nepieciešamās zināšanas un pieredzi.”” |
| 11. | Skatīt noteikumu projektu | Tieslietu ministrijas 2019.gada 11.decembra e-pastsTieslietu ministrija ir izskatījusi Izglītības un zinātnes ministrijas precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi 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”” (turpmāk - projekts) un atbalsta tā virzību, izsakot šādus iebildumus:Atkārtoti izvērtējot precizēto projektu un tā atbilstību likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk - likums) 6. panta 2. punktam, 26. panta pirmajai daļai, 27. panta ceturtajai daļai un piektajai daļai, norādām, ka projekta 1. punktā izteiktais 1.1 punkts paredz veterinārārsta izglītības programmas satura prasības, kas ir jau noteiktas likuma 27. panta ceturtajā daļā. Tādējādi šo jautājumu likumdevējs ir izšķīries paturēt savā kompetencē, nosakot likumā. Ministru kabinets noteikumos varētu konkretizēt likumā noteikto izglītības programmas saturu, tomēr ne papildināt ar jauna satura prasībām. Tādējādi atkārtoti aicinām izvērtēt likuma 27. panta ceturtajā daļā ietverto prasību, ņemot vērā, ka tās ir pietiekoši vispārīgas, atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu prasībām, izvērtējot arī iespēju tikai nepieciešamības gadījumā precizēt likuma 27. panta ceturto daļu. Norādām, ka, piemēram, projekta 1. punktā izteiktais 1.1 1. apakšpunkts “atbilstošas zināšanas par  Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem ar veterinārārsta darbību saistītajiem jautājumiem” atbilst likuma 27. panta ceturtajā daļā noteiktajai prasībai “profesijai atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas tajās zinātņu nozarēs, uz kurām ir pamatota veterinārārsta darbība”. Norādām, ka zinātņu nozarēs, uz kurām ir pamatota veterinārārsta darbība, aptver arī Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktos ar veterinārārsta darbību saistītos jautājumus”. Papildus norādām, ka ES regulas ir tieši piemērojamas un saistošas personām Eiropas Savienībā neatkarīgi no tā, vai tas būs ierakstīts projektā. ES direktīvas nav tieši saistošas un to prasības var būt  piemērojamas privātpersonām, tikai tās pārņemot nacionālajā tiesību sistēmā.Gadījumā, ja tomēr nepieciešams saglabāt projekta 1. punktu, 1.1 punkta ievaddaļā varētu norādīt, ka izglītības programmas veterinārārsta kvalifikācijas iegūšanai satura prasības atbilst likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 27. panta ceturtajā daļā noteiktajām zināšanām, tostarp, projektā turpmāk uzskaitītajām. Tomēr atkārtoti norādām, ka Ministru kabinets noteikumos varētu tikai konkretizēt likumā noteikto izglītības programmas saturu, tomēr **ne papildināt ar jauna satura prasībām.**Tādējādi aicinām atkārtoti izvērtēt katru projekta 1. punktā izteikto apakšpunktu, izvērtējot, vai tas jau nav paredzēts likuma 27. panta ceturtajā daļā, un nepieciešamības gadījumā saglabājot tikai tos apakšpunktus, kas konkretizē likuma 27. panta ceturtajā daļā noteiktās prasības.Lūdzam precizēt projekta anotācijas I sadaļas 2. punktu, svītrojot norādi, ka cita starpā galvenie normatīvie akti, kuri ir jāapgūst izglītības programmās veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, ir arī Padomes 1998. gada 20. jūlija direktīva [98/58/EK](http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj/?locale=LV) par lauksaimniecībā izmantojamo dzīvnieku aizsardzību. Norādām, ka vienīgie privātpersonām tieši piemērojamie Eiropas Savienības sekundārie tiesību akti ir Eiropas Savienības regulas. Savukārt Eiropas Savienības direktīvas un dalībvalstīm adresēti lēmumi privātpersonām nav saistoši, tāpēc Latvijas tiesību aktos uz tiem neveido atsauces un, lai šo Eiropas Savienības tiesību aktu normas padarītu saistošas privātpersonām, tie jāpārņem Latvijas tiesību aktos. Tādējādi personai varētu būt pienākums apgūt tikai ES regulās un Latvijas nacionālajos tiesību aktos veterinārmedicīnas jomā, kuros ir pārņemtas direktīvas, noteiktās prasības. | Iebildums ņemts vērā, noteikumu projekta 1.1 punkta ievaddaļa ir precizēta un atkārtoti izvērtēts, vai šī punkta apakšpunkti nedublē reglamentēto profesiju likuma 27. panta ceturtajā daļā noteikto. Pārskatāmības labad salīdzinošā 1. tabula pievienota aiz šīs izziņas tabulas. | Skatīt precizēto noteikumu projektu. |
| 12. | Skatīt noteikumu projektu un anotāciju | Tieslietu ministrijas 2019.gada 19.decembra e-pastā izteiktais atzinums. Likuma  "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk - Likums) 6. panta 2. punktā ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt minimālās prasības izglītības programmām vai arī prasības attiecībā uz profesionālajām zināšanām un prasmēm tajās reglamentētajās profesijās un specialitātēs, kurās tas ir nepieciešams profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs. Minētās prasības iekļauj attiecīgo profesiju standartos un izglītības programmās.Likuma 26. panta pirmā daļa noteic, ka veterinārmedicīnas jomā reglamentēta ir veterinārārsta profesija, kurā minimālās prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nosaka Ministru kabinets.No likuma 27. panta piektās daļas izriet, ka praktisko [veterinārārsta] izglītību var apgūt pilna laika studijās Ministru kabineta noteikto institūciju tiešā kontrolē.Likuma 27. pantā esošais "pilnvarojums" vairāk līdzinās atsaucei uz Ministru kabineta noteikumiem, taču tas varētu būt saistīts ar likumprojekta sagatavošanas laika īpatnībām. Sarežģītāks ir jautājums par Likuma 6. pantā un 26. pantā ietvertā pilnvarojuma savstarpējām attiecībām. Proti, ja pilnvarojuma apjoms izsecināms no vairākām normām (arī viena likuma vairākām vienībām), ir svarīgi noskaidrot, vai un kuras normas uzskatāmas par speciālām normām attiecībā pret pārējām normām, no kurām ir atkarīgs pilnvarojuma apjoms (*Satversmes tiesas tiesnešu Artūra Kuča un Gunāra Kusiņa atsevišķās domas lietā Nr. 2018-17-03, 3. punkts*).Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā" 1. punkts noteic: "*Noteikumi nosaka izglītības programmu minimālās prasības veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Latvijā, lai iegūtā profesionālā kvalifikācija tiktu atzīta ārvalstīs, kā arī institūcijas, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā.*" Tādējādi šis punkts liecina, ka noteikumu izdošanas pamats ir Likuma 6. panta 2. punkts un 27. panta piektā daļa vai arī Likuma 6. un 26. punktā ir ietverti līdzīga satura pilnvarojumi. Ja attiecībā uz veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanu ir noteikts speciāls pilnvarojums, tad vispārīgā pilnvarojuma norma nav izmantojama.Līdz ar to nav skaidri nosakāmi pilnvarojumus raksturojošie elementi – pilnvarojumu mērķis, apjoms un saturs. To skaidrojums nav atrodams ne Likuma sagatavošanas materiālos, ne projekta anotācijā (piemēram, ar ko atšķiras "prasības izglītības programmām" un "prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai"). Grozāmie noteikumi jau šobrīd noteic izglītības programmu minimālās prasības, kas atspoguļojas kā mācību priekšmetu (kursu) minimums.Vienlaikus redzams, ka Likuma 27. pants jau noteic vispārīgās prasības veterinārārsta izglītībai. Protams, likumprojektā neietver pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus jautājumā, kas nav ietverts likumprojektā (Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 46. punkts). Līdz ar to pilnvarojumā minētiem jautājumiem jābūt kaut kādā aspektā regulētiem Likumā. Taču Likums nevarētu pilnvarot Ministru kabinetu regulēt tādu jautājumu, kas pilnībā ir noregulēts Likumā. Tāpat Ministru kabineta noteikumi nevar grozīt Likumā ietvertu regulējumu, piemēram, paredzēt jaunas prasības. Projekta 1. punkta teksts vedina domāt, ka projektā ir iekļauta atsauce uz Likuma 27. panta ceturto daļu, konkretizējot dažas no Likumā ietvertajām prasībām. Juridiski šādam regulējumam nav nozīmes. Ja tas neparedz jaunas prasības pēc būtības, tad norādām, ka projektā neietver normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu (Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 3.2. apakšpunkts). Projekta anotācijā norādīts: "Ņemot vērā, ka normatīvā akta projektā neietver augstāka spēka normatīvā akta tiesību normā ietverto regulējumu, reglamentēto profesiju likumā noteiktās un noteikumu projektā noteiktās tiesību normas ir komplementāras." Kā jau minēts, projektā esošais regulējums nevar būt papildu regulējums tādā nozīmē, ka tas maina Likuma regulējumu, piemēram, paredzot jaunas prasības. Ja Likums neatbilst direktīvas prasībām, tad jāgroza Likumā esošais regulējums. Savukārt, ja tas ir interpretējošs regulējums, tad būtībā tiek atkārtots tas regulējums, kas jau ir ietverts Likumā. Šobrīd, skatoties projekta anotāciju un izziņu kopsakarā, nav atrodama viennozīmīga atbilde uz šiem jautājumiem.Projekta anotācijā norādīts, ka Likumā minētais jēdziens "normatīvie dokumenti" ir statūti, instrukcijas un citi dokumenti, kas nosaka kārtību uzņēmumā, iestādē u. tml. Tādā nozīmē atsevišķos ārējos normatīvajos aktos termins "normatīvie dokumenti" patiešām ir lietots, dažkārt papildinot ar norādi "iekšējie" (iekšējie normatīvie dokumenti). Taču šo vārdu jēga neizslēdz jebkuru normas saturošu dokumentu, sākot no kāda instrumenta lietošanas instrukcijas un beidzot ar likumiem un starptautiskajiem līgumiem. Turklāt Likumā kā veterināro studiju programmas sastāvdaļu ietvert "zināšanas par normatīvajiem dokumentiem profesionālās darbības jomā", ja ar to saprot statūtus, instrukcijas u.tml., ir pavisam nesaprotami. Šādi dokumenti ir atšķirīgi dažādās institūcijās, un to juridiskā nozīme nav salīdzināma ar ārējiem normatīvajiem aktiem (to saturam faktiski jāizriet, jābūt saistītiem ar kādu ārējo normatīvo aktu). Arī Ministru kabineta 2005. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā" 2.3.10. apakšpunktā ir iekļauta norāde uz "tiesību aktiem veterinārmedicīnas jomā un tiesu medicīnā". Tas kopumā neatbilst projekta anotācijā izteiktajam skaidrojumam.Turklāt būtu arī jāņem vērā laika periods, kad ir pieņemts Likums (2001. gads), un jēdziens "normatīvie dokumenti" attiecīgajā laika periodā varēja tikt saprasts arī kā ārējie normatīvie akti, un arī pašreiz būtu tulkojams kā ārējie normatīvie akti, vērtējot likumu un spēkā esošos noteikumus sistēmiski un pēc jēgas un būtības. Projekta izziņā norādītais VVC skaidrojums par jēdzienu *normatīvie dokumenti* ir gramatisks (tiešs) šī jēdziena skaidrojums, bet nav vērtēta šī jēdziena nozīme Likumā, izmantojot arī vēsturisko, sistēmisko un teleoloģisko (jēgas un mērķa) metodi.**Ievērojot minēto, ieteicams precizēt un papildināt projekta anotāciju (pilnvarojumu skaidrojums, katra izglītības programmas satura punkta atbilstības Likumam pamatojums, terminoloģiski precizējumi). Ja tā rezultātā ir konstatējams, ka Likums neaptver projekta 1. punkta saturu, tad nepieciešami Likuma grozījumi. Ja projekta 1. punkta saturs izriet no Likuma 27. panta ceturtās daļas, tad tas nav nepieciešams un būtībā dublē Likumu.**Papildus attiecībā uz augstskolu autonomiju norādu, ka augstskolas atbilstoši Augstskolu likumam ir autonomas, bet ne neatkarīgas institūcijas. Jāatceras, ka “autonomija” nenozīmē “neatkarību”.  Autonomija nozīmē padotību Ministru kabinetam, konkrētāk pārraudzību. Tādējādi augstskolas var pildīt savus uzdevumus patstāvīgi, taču atbildīgās valsts pārvaldes iestādes pārraudzībā. (Vairāk iesaku skatīt Egils Levita skaidrojumu: <http://providus.lv/article/valsts-un-valsts-parvaldes-juridiska-struktura-un-pamatjedzieni> "Valsts un valsts pārvaldes juridiskā struktūra un pamatjēdzieni”, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikto). | Iebildums izvērtēts un ņemts vērā. Noteikumu projekts ir precizēts, svītrojot no 1.1 1. apakšpunkta prasību atbilstošas zināšanas par Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem ar veterinārārsta darbību saistītajiem jautājumiem, ņemot vērā, ka zināšanas par Latvijas regulējumu ir prasītas reglamentēto profesiju likuma 27. panta ceturtajā daļā. Ir precizēta noteikumu projekta anotācija, sniedzot skaidrojumu reglamentēto profesiju likumā ietvertajam deleģējumam, kā arī raksturota noteikumu projekta, reglamentēto profesiju likuma un direktīvas 2005/36/EK tiesību normu savstarpējā atbilstība.  | Skatīt precizēto noteikumu projektu un anotāciju. |

1.tabula. Noteikumu projektā vai noteikumos Nr.489 noteikto, Reglamentēto profesiju likuma 27.panta ceturtajā daļā noteikto un Direktīvas 2005/36/EK 38.panta 3.punktā noteikto tiesību normu salīdzinājums

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Noteikumu projektā vai noteikumos Nr.489 noteiktais*  | *Reglamentēto profesiju likuma 27.panta ceturtajā daļā noteiktā satura fragments, kas ir konkretizēts* | *Direktīvas 2005/36/EK 38.pants. 3.punkts* | *komentārs* |
| 1.1 Izglītības programmas veterinārārsta kvalifikācijas iegūšanai saturs atbilst likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 27. panta ceturtajā daļā noteiktajām zināšanām, tostarp: | (4) Veterinārmedicīnas studiju programma ietver profesijai atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas tajās zinātņu nozarēs, uz kurām ir pamatota veterinārārsta darbība, zināšanas par dzīvnieku anatomiju un fizioloģiju, slimību cēloņiem, diagnostiku un ārstēšanu, par higiēnu un tehnoloģiju, kas attiecas uz cilvēku patēriņam paredzētiem dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas produktiem, zināšanas par normatīvajiem dokumentiem profesionālās darbības jomā, kā arī atbilstošu klīnisko un cita veida praktisko pieredzi kvalificētu speciālistu uzraudzībā. | 3. Veterinārārsta apmācība garantē, ka attiecīgais profesionālis ir apguvis šādas zināšanas un prasmes: |  |
| Ir noteikts noteikumu Nr. 489 2.punktā | atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšanas tajās zinātņu nozarēs, uz kurām ir pamatota veterinārārsta darbība, | a) atbilstīgas zināšanas tajās zinātnēs, kas ir veterinārārsta darbības pamatā,…. |  |
| 1.1 1. atbilstošas zināšanas par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteiktajiem ar veterinārārsta darbību saistītajiem jautājumiem; | zināšanas par normatīvajiem dokumentiem profesionālās darbības jomā, | ….un Savienības tiesību aktos saistībā ar šo darbību; | Skaidrojums par jēdzienu “normatīvie dokumenti” un “normatīvie akti” atšķirībām ir dots šīs izziņas 1.punktā |
| 1.1 2. atbilstošas zināšanas par dzīvnieku ķermeni, funkcijām, uzvedību un fizioloģiskajām vajadzībām, kā arī prasmes un kompetences, kas ir nepieciešamas to kopšanai, barošanai, labturībai, reproduktīvo funkciju nodrošināšanai un higiēnai; | zināšanas par dzīvnieku anatomiju un fizioloģiju,  | b) atbilstīgas zināšanas par dzīvnieku ķermeni, funkcijām, uzvedību un fizioloģiskajām vajadzībām, kā arī prasmes un kompetences, kas nepieciešamas to kopšanai, barošanai, labklājībai, reproduktīvo funkciju nodrošināšanai un higiēnai vispār; |  |
| 1.1 3. klīniskās, epidemioloģiskās un analītiskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas dzīvnieku slimību profilaksei, diagnostikai un ārstēšanai (tostarp anestēzija, aseptiska ķirurģija un nesāpīga nāve) gan individuālam dzīvniekam, gan dzīvnieku grupai, kā arī zināšanas par zoonozēm; | slimību cēloņiem, diagnostiku un ārstēšanu, | c) klīniskās, epidemioloģiskās un analītiskās prasmes un kompetences, kas nepieciešamas dzīvnieku slimību profilaksei, diagnosticēšanai un ārstēšanai, tostarp par individuālu dzīvnieku vai dzīvnieku grupu anestēziju, ķirurģisko aseptiku un nesāpīgu nāvi, tostarp speciālas zināšanas par slimībām, kuras var pārnest uz cilvēkiem; |  |
| 1.1 4. atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences profilaktiskajā medicīnā, tai skaitā kompetences izmeklēšanā un sertificēšanā; | d) atbilstīgas zināšanas, prasmes un kompetences profilaktiskajā medicīnā, tostarp kompetences saistībā ar izmeklēšanu un sertificēšanu; |  |
| 1.1 5. atbilstošas zināšanas par dzīvnieku barības un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu un tehnoloģijām šo produktu ražošanā, izgatavošanā un apritē, tai skaitā prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai izprastu un spētu izskaidrot labo praksi šajos jautājumos; | par higiēnu un tehnoloģiju, kas attiecas uz cilvēku patēriņam paredzētiem dzīvnieku un augu izcelsmes pārtikas produktiem, | e) atbilstīgas zināšanas par higiēnu un tehnoloģijām, kas izmantotas dzīvnieku barības vai cilvēku patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu ražošanā, izgatavošanā un laišanā apgrozībā, tostarp prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai izprastu un spētu paskaidrot labu praksi šajā saistībā; |  |
| 1.1 6. zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbildīgu un saprātīgu veterināro zāļu lietošanu dzīvnieku ārstēšanā un garantētu pārtikas ķēdes drošumu un vides aizsardzību. | slimību cēloņiem, diagnostiku un ārstēšanu, | f) zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu atbildīgu un saprātīgu veterināro zāļu lietošanu dzīvnieku ārstēšanas nolūkā un lai garantētu pārtikas ķēdes drošumu un vides aizsardzību. |  |

|  |
| --- |
| Inese Stūre |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte |
| (amats) |
| 67047899 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| Inese.Sture@izm.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |