Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem

|  |
| --- |
| **par Ministru kabineta noteikumu projektu par izmaiņām ārstniecības personu klasifikatorā un ārstniecības personu un studējošo kompetencē ārstniecībā (VSS-308, VSS-309, VSS-310, VSS-311)** |

(dokumenta veids un nosaukums)

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Saskaņošanai nosūtītā projekta redakcija (konkrēta punkta (panta) redakcija) | Atzinumā norādītais ministrijas (citas institūcijas) iebildums, kā arī saskaņošanā papildus izteiktais iebildums par projekta konkrēto punktu (pantu) | Atbildīgās ministrijas pamatojums iebilduma noraidījumam | Atzinuma sniedzēja uzturētais iebildums, ja tas atšķiras no atzinumā norādītā iebilduma pamatojuma | Projekta attiecīgā punkta (panta) galīgā redakcija |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**Informācija par elektronisko saskaņošanu**

|  |  |
| --- | --- |
| Datums |  |
|  |  |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija. |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  |
|  | |
| 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 |
|  | Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”” (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.317)  1.9.apakšpunkts papildināt noteikumus ar 14.6.apakšpunktu šādā redakcijā:  “14.6 attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai ir noteikta ierobežota rīcībspēja.”  1.11. apakšpunkts papildināt noteikumus ar 23.9.apakšpunktu šādā redakcijā:  “23.9. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai ir noteikta ierobežota rīcībspēja.”  1.13. apakšpunkts papildināt noteikumus ar 32.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  “32.8. attiecīgajai ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai ir noteikta ierobežota rīcībspēja.” | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 1.9., 1.11. un 1.13. apakšpunktā paredzētos grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi) 14., 23. un 32. punktā, kas paredz Veselības inspekcijas tiesības nereģistrēt reģistrā personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja, projektā nepieciešams svītrot, jo šāda veida regulējums tiešā veidā ietekmē Latvijas Republikas Satversmes 106. pantā noteiktās personas tiesības uz nodarbošanos. Vēršam uzmanību, ka šāda veida ierobežojumus atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 116. pantam var noteikt tikai ar likumu. Ne Ārstniecības likumā, ne arī likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” dažādām profesijām veselības aprūpes jomā šāda veida ierobežojumi nav noteikti. Vienlaikus projekta anotācijas I. sadaļas 2. punktā (5. punkts 10. lapā) tiek sniegta noteiktajai tiesību sistēmai neatbilstoša informācija, ka grozījumi paredzēti, lai salāgotu šo regulējumu ar Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Vēlamies norādīt, ka minēto noteikumu 5.1. apakšpunkts paredz, ka sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Tādējādi reģistrācija ir obligāts priekšnoteikums sertifikācijai un iespējamajam darbam veselības aprūpes jomā. Ievērojot minēto, projektā paredzētais regulējums par iestādes tiesībām nereģistrēt reģistrā personas, kurām ir ierobežota rīcībspēja, būs pieļaujams, ja atbilstošs regulējums tiks noteikts ar likumu, līdzīgi kā tas ir Izglītības likuma 50. pantā par pedagogiem vai Valsts civildienesta likuma 7. pantā par ierēdņiem. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekts Nr.317 un apvienotā anotācija ir precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/424 izteiktajam iebildumam, proti apakšpunkti ir svītroti. | | Skatīt precizēto noteikumu projektu un apvienoto anotāciju. |
|  | Noteikumu projekts Nr.317 1.8. apakšpunkts papildināt noteikumus ar 11.3 apakšpunktu šādā redakcijā:  “11.3 Šo noteikumu 11.punktu nepiemēro, ja ārstniecības persona pēc diploma iegūšanas Latvijā ir strādājušas profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā. Šajā gadījumā ārstniecības persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju, inspekcijā iesniedz iesniegumu ar lūgumu par reģistrāciju reģistrā, aizpildot ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti (3. pielikums) un šo noteikumu 30.punktā minētos dokumentus.” | | **Izglītības un zinātnes ministrija**  (Izglītības un zinātnes ministrijas 28.04.2020. atzinums Nr. 4-3.2e/20/1443)  Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"", VSS-311 (turpmāk – grozījumi noteikumos Nr. 317) 1.8. punktā ir paredzēts noteikt, ka ārstniecības personas, kas Latvijā ir ieguvušas diplomu un strādājušas profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, var veikt pirmreizēju reģistrāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) bez pārbaudījuma nokārtošanas.  Grozījumi likuma “Par reglamentētājām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – reglamentēto profesiju likums), kas stājās spēkā 2018. gada 18. jūlijā un ieviesa divpakāpju profesionālās kvalifikācijas atzīšanu veselības aprūpes reglamentētajās profesijās, kurās ir profesijas un specialitātes, 49. pantu papildinot ar sesto daļu, paredz, ka pretendēt uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ārsta, zobārsta, māsas un ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, var persona, kas attiecīgajā profesijā ieguvusi izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu saskaņā ar šā likuma 10., 12. vai 14. pantu. Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr. 827 “Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā” (turpmāk – noteikumi Nr. 827) 11.2 punktā paredz, ka profesionālās kvalifikācijas atzīšanai kādā no veselības aprūpes jomas profesiju specialitātēm personai ir jāapliecina, ka profesionālo kvalifikāciju attiecīgā profesijā tā ir ieguvusi Latvijā , t.i. nav noteikta prasība personai būt reģistrētai reģistrā, lai persona varētu pretendēt uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" 11.3. punktā noteikts, ka personu var pirmreizēji reģistrēt reģistrā, iesniedzot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Līdz ar to saskaņā ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomas normatīvajiem aktiem (reglamentēto profesiju likums un noteikumi nr.827) persona, kas ieguvusi medicīnisko izglītību profesijā Latvijā, var atzīt kvalifikāciju ārsta, zobārsta, māsas un ārsta palīga profesijas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē un nākošā solī reģistrēties reģistrā, iesniedzot savu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Ņemot vērā minēto, nav pamatots grozījumu noteikumos Nr.317 1.8.punktā paredzētais.  Ja grozījumi noteikumos Nr.317 1.8. punktā tiek virzīti, lūdzam izvērtēt:  2.1. nepieciešamos grozījumus profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomas normatīvajos aktos, kas novērš minētās pretrunas, sagatavot to projektus un pievienot šai tiesību aktu projektu kopai;  2.2. paplašināt valstu loku, kurā veikto profesionālo darbību atzīst Latvijā, tajā iekļaujot Ziemeļatlantijas līguma organizāciju dalībvalstis, Austrālijas Savienību, Brazīlijas Federatīvo Republiku, Jaunzēlandi un valstis, ar kurām Latvijas Republika noslēgusi līgumu par dubultās pilsonības atzīšanu. Vēršam uzmanību, ka šobrīd Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskata likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” ( 509/Lp13, 1.las.) (turpmāk – likumprojekts); iesniegtie priekšlikumi šim likumprojektam paredz paplašināt diasporas locekļu iespējas atzīt profesionālo kvalifikāciju. Noteikumu projektu anotācijas VI sadaļas 3.punktā minētā atsauce uz direktīvu 2005/36/EK nav skaidra, jo direktīvā 2005/36/EK noteiktais neietekmē Latvijas regulējumā paredzēto reģistra darbību. | **Ņemts vērā**  Skaidrojam, ka Noteikumu projekts Nr.317 paredz diasporai piederīgajām ārstniecības personām vienkāršot kārtību pirmreizējai reģistrācijai Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā. Proti, ja ārstniecības persona ar Latvijā iegūtu diplomu ir strādājusi profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas Republikas kādā no EEZ dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, tad, lai pirmreizēji reģistrētos, iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu un pievieno darba devēja izziņu par veikto profesionālo darbību un izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību. Līdz šim bija jākārto tā saucamais “reģistra eksāmens”. Uz personām ar Latvijā iegūtu diplomu nav attiecināma profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kārtība. Līdz ar to grozījumi profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomas normatīvajos aktos nav nepieciešami.  Turklāt apvienotās anotācijas VI sadaļas 3.punktā ir ietverts Veselības ministrijas sniegtais skaidrojums uz Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (turpmāk - LĀZA) priekšsēdētāja 10.01.2020. elektroniskā pasta vēstulē uzdoto jautājumu. Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 28.04.2020. atzinumā Nr. 4-3.2e/20/1443 izteiktajam iebildumam ir papildināta apvienotā anotācija ar informāciju par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (509/Lp13). | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK instrukcija Nr. 19) 14.4. apakšpunktu anotācijas I sadaļas 2. punktā jānorāda paredzēto pakalpojumu nosaukumi, ja projekts paredz ieviest jaunus pakalpojumus vai arī pilnveidot esošos, kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu).  Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 14.4. apakšpunktā noteiktajam norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus, tos definējot noteikumu projekta anotācijas I sadaļas 2. punktā. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3901 izteiktajam iebildumam, norādot pilnveido valsts pārvaldes pakalpojuma nosaukumu. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Lūdzu papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju, ka pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās pakalpojuma turētājs nodrošinās pakalpojumu aprakstu aktualizēšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktu. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3901 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"" (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.268) 1.2.apakšpunkts papildināt 2.nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:  “13.1 Šo noteikumu 12.punktā minētā persona ārpus rezidentūras studiju programmas var strādāt citā ārstniecības iestādē apgūstamajā specialitātē, ievērojot šādus nosacījumus:  13.11. strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi, vadībā;  13.12. par personas darbu ārpus rezidentūras studiju programmas ir atbildīgs attiecīgās ārstniecības iestādes attiecīgajā specialitātē sertificēts speciālists, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.” | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 1.2. apakšpunkts paredz papildināt Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumus Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (turpmāk – noteikumi) ar 13.1 punktu, kura ievadā tiktu noteikts, ka noteikumu 12. punktā minētā persona ārpus rezidentūras studiju programmas var strādāt citā ārstniecības iestādē apgūstamajā specialitātē. Noteikumu 2. nodaļā, kā arī noteikumu tekstā nav minēta konkrēta ārstniecības iestāde, kurā ir atļauts strādāt rezidentam, līdz ar to nav skaidrs, kas būs projekta 1.2. apakšpunktā ietvertajā noteikumu 13.1 punkta ievadā minētā cita ārstniecības iestāde. Vienlaikus nav skaidrs, vai projekta 1.2. apakšpunktā noteiktais ierobežos rezidentu ārpus rezidentūras studiju programmas strādāt tajā pašā ārstniecības iestādē, kurā tas strādās rezidentūras studiju programmas ietvaros. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt projekta 1.2. apakšpunktā ietverto noteikumu 13.1 punktu un papildināt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija) ar atbilstošu skaidrojumu. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekts Nr.268 un apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/425 izteiktajam iebildumam ir precizēts Noteikumu projekta Nr.268 1.2.apakšpunkts. Vienlaikus skaidrojam, ka rezidentūra ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā[[1]](#footnote-1). Tas nozīmē, ka rezidentam ir studējošā līgums ar attiecīgo universitāti un darba tiesisko attiecību līgums ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents apgūst rezidentūras izglītības programmu. Rezidentūrā studējošiem nedēļā ir 40 stundu darba laiks. Ārpus rezidentūras programmas apguves rezidents var strādāt attiecīgajā specialitātē ārstniecības iestādē, ar kuru rezidentam nav noslēgts darba līgums par rezidentūras programmas apguvi, sertificēta speciālista vadībā. | | Skatīt Noteikumu projekta Nr.268 1.2.apakšpunktu, kur precizēta noteikumu 13.1 punkta ievaddaļa.  1.2.Papildināt 2.nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:  ”13.1 Šo noteikumu 12.punktā minētā persona ārpus rezidentūras studiju programmas var strādāt apgūstamajā specialitātē, ārstniecības iestādē, ar kuru rezidentam nav noslēgts darba līgums par rezidentūras programmas apguvi, ievērojot šādus nosacījumus:” |
|  | Noteikumu projekta Nr.268 1.2.apakšpunkts papildināt 2.nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:  “13.1 Šo noteikumu 12.punktā minētā persona ārpus rezidentūras studiju programmas var strādāt citā ārstniecības iestādē apgūstamajā specialitātē, ievērojot šādus nosacījumus:  13.11. strādā attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi, vadībā;  13.12. par personas darbu ārpus rezidentūras studiju programmas ir atbildīgs attiecīgās ārstniecības iestādes attiecīgajā specialitātē sertificēts speciālists, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi.” | | **Izglītības un zinātnes ministrija**  Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"", VSS-310 (turpmāk – grozījumi noteikumos Nr. 268) 1.2. punktā ir paredzēts atļaut personai, kura studē rezidentūrā un vēl nav ieguvusi ārsta sertifikātu, papildus studijām (citāts no grozījumiem noteikumos Nr. 268: “ārpus rezidentūras studiju programmas”) strādāt apgūstamajā specialitātē. Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk – Direktīva 2005/36/EK) 25.panta 3.punktā nosaka: “[Specializēto ārstu] apmācība paredz tādu dalību visās ārstniecības darbībās tajā nodaļā, kurā notiek apmācība, tostarp dežūrās, lai saskaņā ar kompetento iestāžu noteiktajām procedūrām apmācāmais speciālists visas darba nedēļas laikā un visu gadu visu profesionālo darbību veltītu savai praktiskajai un teorētiskajai apmācībai. Tāpēc uz šiem amatiem attiecas atbilstošs atalgojums.”. Latvijas normatīvajos aktos minētās direktīvas 2005/36/EK tiesību normas ir pārņemtas Ministru kabineta 2002. gada 23. jūlija noteikumu Nr. 315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai" 3. punktā. Tā kā rezidentūrā studējošie topošie ārsti šobrīd jau strādā pilnu darba laiku un rezidentūras darba vietai jābūt viņu pamata nodarbinātības vietai un prioritātei, ir pamatoti izdarīt secinājumu, ka papildu darbs kādā citā vietā var radīt riskus rezidentūras studiju/darba kvalitatīvai izpildei. Lūdzam noteikumu projektu anotāciju papildināt ar informāciju:  1.a) cik ilgs ir pilnais darba laiks (stundās) šobrīd rezidentūrā studējošiem? Vai studējošo noslodze ir atbilstoša? Ja studējošo noslodze nav pārāk liela, vai ir izvērtētas iespējas samazināt rezidentūras studiju ilgumu, kas daudzos gadījumos Latvijā ir ilgāks, nekā noteikts direktīvā 2005/36/EK un tiek īstenots citās valstīs ?  1.b) cik stundu ilgu darba laiku papildu pilna laika studijām rezidentūrā veiks topošie ārsti, kuri izmantos noteikumu projektā paredzēto iespēju strādāt papildu darbu saskaņā ar veikto novērtējumu par grozījumu noteikumos Nr.268 ietekmi?  1.c) kādi papildu pasākumi novērsīs riskus rezidentūras studiju/darba uzdevumu kvalitatīvai izpildei papildu darba dēļ?  1.d) anotācijas VI sadaļā nav minēts, ka grozījumu noteikumos Nr.268 izstrādē tiktu iesaistīta Latvijas Jauno ārstu asociācija (turpmāk – LJAA). Tā kā šī profesionāļu kopa ir vistiešāk ietekmētā grupa, lūdzam anotācijā iekļaut informāciju, vai LJAA atbalsta izstrādāto regulējuma projektu. | **Ņemts vērā**  Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 28.04.2020. atzinumā Nr. 4-3.2e/20/1443 izteiktajam iebildumam ir precizēta apvienotā anotācija. Vienlaikus informējam, ka Latvijas Jauno ārstu asociācija tika iesaistīta Noteikumu projekta Nr.268 izstrādē, kas ir minēts apvienotās anotācijas I sadaļas 3.punktā. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Noteikumu projekta Nr.268 1.6.apakšpunkts papildināt noteikumus ar 645., 646. un 647. punktu šādā redakcijā:  “645. Studējošie, kuri attiecīgajā izglītības programmā imatrikulēti līdz 2019. gada 1.septembrim (attiecas uz šo noteikumu 7.14. un 7.15. apakšnodaļu), izglītības programmas apguvi beidz atbilstoši tam izglītības programmas ilgumam un saturam, kāds bija spēkā 2019.gada 1.septembrī.” | | **Tieslietu ministrija**  Noteikumu 621. punkts paredz, ka zobārsta asistents ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi arodizglītību veselības aprūpē, un 626. punkts noteic, ka zobārstniecības māsa ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi profesionālo vidējo izglītību. Projekta 1.6. apakšpunktā ietvertajā noteikumu 645. punktā ir runa par studējošiem, kas imatrikulēti attiecīgajās izglītības programmās. Vēršam uzmanību, ka studējošie ir termins, kādā sauc augstākās izglītības programmu izglītojamos, taču zobārsta asistenti un zobārstniecības māsas izglītību neiegūst augstākās izglītības programmās. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt projekta 1.6. apakšpunktā ietverto noteikumu 645. punktu. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekts Nr.268 un apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/425 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto Noteikumu projekta Nr.268 1.6.apakšpunktu.    “645. Izglītojamie, kuri attiecīgajā izglītības programmā imatrikulēti līdz 2019. gada 1.septembrim (attiecas uz šo noteikumu 7.14. un 7.15. apakšnodaļu), izglītības programmas apguvi beidz atbilstoši tam izglītības programmas ilgumam un saturam, kāds bija spēkā 2019.gada 1.septembrī.” |
|  | Noteikumu projekta Nr.268 1.6.apakšpunkts papildināt noteikumus ar 645., 646. un 647. punktu šādā redakcijā: “646. Zobārstniecības māsām, kuras ir reģistrētas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, reģistrs ir aktuāls līdz reģistra derīguma termiņa beigām. Pārreģistrācija tiek veikta zobārsta asistenta profesijā. Zobārstniecības māsām piešķirtie sertifikāti ir derīgi līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Resertifikācija nav jākārto.” | | **Tieslietu ministrija**  Lūdzam svītrot projekta 1.6. apakšpunktā ietverto noteikumu 646. punktu, ņemot vērā to, ka noteikumi neregulē ārstniecības personu reģistrāciju un sertifikāciju. Attiecīgs regulējums par zobārstniecības māsu reģistrācijas termiņu un pārreģistrāciju, kā arī zobārstniecības māsu sertifikāta derīguma termiņu un resertifikāciju jāietver attiecīgo jautājumu regulējošajos normatīvajos aktos. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekts Nr.268 un Noteikumu projekts Nr.317, kā arī apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/425 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto noteikumu projektu un apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK instrukcija Nr. 19) 14.4. apakšpunktu anotācijas I sadaļas 2. punktā jānorāda paredzēto pakalpojumu nosaukumi, ja projekts paredz ieviest jaunus pakalpojumus vai arī pilnveidot esošos, kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu).  Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši MK instrukcijas Nr.19 14.4. apakšpunktā noteiktajam anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3723 izteiktajam iebildumam, norādot norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās lūdzam pakalpojuma turētājam nodrošināt pakalpojumu aprakstu aktualizēšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktu. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 21.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3723 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”” (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.1268) 2.punkts “2. Šo noteikumu 1.1. apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.” | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 2. punktu par noteikumu spēkā stāšanos, kas tikai projekta 1.1. apakšpunktam paredz spēkā stāšanos ar 2020. gada 1. septembri, nepieciešams precizēt. Vēršam uzmanību, ka projekta 1.1. apakšpunkts tiešā veidā ir saistīts ar projekta 1.3. apakšpunktā paredzēto grozījumu – piezīmes precizēšanu. Tādējādi minētajiem grozījumiem jāstājas spēkā vienlaicīgi. Papildus vēlamies norādīt, ka projekta 1.2. apakšpunktā paredzētais grozījums, kas paredz “zobārstniecības māsas” svītrošanu, ir tieši saistīts ar vienlaicīgi virzītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (VSS-311), kuros ir paredzēta “zobārstniecības māsas” aizstāšana ar “zobārsta asistentu”. Par minēto regulējumu tiek paredzēts, ka tas stāsies spēkā ar 2020. gada 1. septembri. Tādējādi Tieslietu ministrijas ieskatā projektā paredzētajiem Ministru kabineta noteikumiem kopumā ir jāstājas spēkā vienoti – ar 2020. gada 1. septembri, nevis tikai projekta 1.1. apakšpunktam. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekts Nr.1268 un apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/422 izteiktajam iebildumam veikts redakcionāls precizējums. | | Skatīt precizēto Noteikumu projektu Nr.1268 un apvienoto anotāciju.  2. Šo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK instrukcija Nr. 19) 14.4. apakšpunktu anotācijas I sadaļas 2. punktā jānorāda paredzēto pakalpojumu nosaukumi, ja projekts paredz ieviest jaunus pakalpojumus vai arī pilnveidot esošos, kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu).  Ņemot vērā minēto, lūdzam atbilstoši MK instrukcijas Nr. 19 14.4. apakšpunktā noteiktajam anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3886 izteiktajam iebildumam, norādot norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktu pēc noteikumu projektā noteiktā regulējuma spēkā stāšanās lūdzam pakalpojuma turētājam nodrošināt pakalpojumu aprakstu aktualizāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3886 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"" (turpmāk – Noteikumu projekts Nr.460) 2.punkts “2. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.” | | **Tieslietu ministrija**  Projekta 2. punkts paredz, ka projekts stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī. Veselības ministre likumprojektam "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" (Nr. 509/Lp13) (turpmāk – likumprojekts) uz 2. lasījumu iesniegusi priekšlikumu, kas paredz izslēgt likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" (turpmāk – likums) 9. panta otrās daļas 17. punktu, kas noteic, ka zobārstniecības māsa ir veselības aprūpes jomas reglamentētā profesija, kuras kvalifikācijas prasības nosaka akreditētas izglītības programmas un likumā noteiktajos gadījumos — profesionālās sertifikācijas noteikumi. Likumprojektā regulējumam par zobārstniecības māsas profesiju nav paredzēts īpašs spēkā stāšanās termiņš. Lai novērstu iespēju, ka projektā ietvertais regulējums stājas spēkā pirms vai pēc likumprojektā paredzētā regulējuma, lūdzam nodrošināt projekta spēkā stāšanos atbilstoši likumprojektā paredzētā regulējuma spēkā stāšanās brīdim. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Tieslietu ministrijas 24.04.2020. atzinumā Nr. 1-9.1/426 izteiktajam iebildumam, precizējot, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisija izskata likumprojektu “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (509/Lp13). Iepriekš minētais likumprojekts paredz, ka grozījumi par likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 9.panta otrās daļas 17.punkta un 14.panta astotās daļas izslēgšanu stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. Kā arī likumprojekts nosaka, ka personas, kas līdz 2020.gada 31.augustam ir ieguvušas šā likuma 14. panta astotajā daļā noteikto izglītību, ir tiesīgas turpināt patstāvīgu profesionālo darbību zobārsta asistenta profesijā. Līdz ar to Noteikumu projektā Nr.460 ietvertais regulējums stājas spēkā saskaņā ar likumprojektā paredzētā regulējuma spēkā stāšanos 2020.gada 1.septembrī. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra instrukciju Nr. 19 “Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – MK instrukcija Nr.19) 14.4. apakšpunktu anotācijas I sadaļas 2. punktā jānorāda paredzēto pakalpojumu nosaukumi, ja projekts paredz ieviest jaunus pakalpojumus vai arī pilnveidot esošos, kā arī to, vai pakalpojums tiks sniegts elektroniski (ja pakalpojums nav pieejams elektroniski, vai ir plānots veidot elektronisku kanālu). | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3902 izteiktajam iebildumam, norādot norādīt pilnveidoto pakalpojumu nosaukumus. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija. | | **Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija**  Pēc noteikumu projekta spēkā stāšanās, lūdzam pakalpojuma turētājam nodrošināt valsts pārvaldes pakalpojumu aprakstu aktualizāciju valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 4.3. apakšpunktu. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 27.04.2020. atzinumā Nr. 1-22/3902 izteiktajam iebildumam. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija | | **Izglītības un zinātnes ministrija**  Reglamentēto profesiju likuma 9. panta otrās daļas 17. punktā ir noteikta reglamentēta profesija “zobārstniecības māsa”. Ministrija ir informēta un atbalsta Veselības ministrijas priekšlikumus likumprojektam, kas paredz profesijas “zobārstniecības māsa” izslēgšanu no reglamentēto profesiju kopas. Tomēr, ņemot vērā, ka likumprojekts šobrīd nav izsludināts 2.lasījumā, norādām, ka tiesību normām attiecībā uz zobārstniecības māsas profesijas regulējumu noteikumu projektos gan saturiski, gan spēkā stāšanās termiņu ziņā ir jāatbilst reglamentēto profesiju likumā noteiktajam. Tādēļ lūdzam tālāk uzskaitīto normatīvo aktu grozījumu projektu virzīšanas laiku pieskaņot likumprojekta virzībai:  3.1. grozījumu noteikumos Nr. 268 1.5.punktā,  3.2. grozījumu noteikumos Nr.317. 1.1., 1.7., 1.15., 1.16., 1.20. punktā,  3.3. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"", VSS-308. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 28.04.2020. atzinumā Nr. 4-3.2e/20/1443 izteiktajam iebildumam, precizējot, ka Noteikumu projekti stāsies spēkā stāšanos atbilstoši likumprojektā "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" (Nr. 509/Lp13) paredzētā regulējuma spēkā stāšanās brīdim. | | Skatīt precizēto apvienoto anotāciju. |
|  | Apvienotā anotācija | | **Izglītības un zinātnes ministrija**  Lūdzam noteikumu projektu apvienoto anotāciju papildināt ar ietekmes uz diasporu izvērtējumu saskaņā ar Diasporu likuma 14. panta 4. punktā noteikto. | **Ņemts vērā**  Noteikumu projekta apvienotā anotācija precizēta atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 28.04.2020. atzinumā Nr. 4-3.2e/20/1443 izteiktajam iebildumam, papildinot ar ietekmes uz diasporu izvērtējumu. | | Skatīt precizēto anotāciju. |
| Atbildīgā amatpersona | |  | | |
|  | | (paraksts\*) | | |

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

Dace Roga

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Veselības ministrijas Nozares cilvēkresursu attīstības plānošanas nodaļas vecākā eksperte |
| (amats) |
| Tālr.:67876093; fakss: 67876006 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| dace.roga@vm.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |

1. Ārstniecības likuma 1.panta 19.punkts [↑](#footnote-ref-1)