**Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem**

|  |
| --- |
| **Par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""** |

(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 |
| **Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība** | | | | | |
| 2. | 1.6. papildināt noteikumus ar 12.4un 12.5 punktu šādā redakcijā:  "12.4 Pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp attiecīgo pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros.  12.5 Valsts augstskolām, sadalot dotāciju vispārējās vidējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp attiecīgo valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros." | Iebilstam pret 1.6. punkta grozījumiem “papildināt noteikumus ar 12.4 un 12.5 punktu šādā redakcijā”: “12.4 Pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp attiecīgo pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros. Finansējumu pārskaita uz izglītības iestādes dibinātāja vai valsts dibinātas izglītības iestādes norēķinu kontu Valsts kasē, ja tāds ir atvērts.” LIZDA rosina anotācijā precizēt esošo redakciju ar skaidrojumu, kā tiks panākta kontrole, lai mērķdotācijas pārdale, atsaucoties uz IL 36.panta (2) sasniegtu mērķi paredzētajā apjomā un pilnībā tiktu izslēgti riski manipulatīvām darbībām ar mērķdotācijas pārdali. Grozījumi paredz, ka attiecīgais finansējums pārskaitāms uz izglītības iestāžu dibinātāju vai valsts izglītības iestāžu kontiem Valsts kasē, ja tādi ir atvērti. LIZDA norāda uz riskiem par valsts piešķirtā finansējuma izlietojuma caurspīdīguma nodrošinājumu, ja konts Valsts kasē nav atvērts. LIZDA uzskata, ka Covid-19 izraisītos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus un nepieciešamību izglītības iestādēm nodrošināt kvalitatīvu mācību procesa norisi attālinātajās mācībās, pie valstī šobrīd esošā un prognozējamā pedagogu vakanču skaita, nav iespējams risināt tikai ar partneru piesaisti izglītības iestādēs, bet gan ir nepieciešams nodrošināt pedagogiem konkurētspējīgu atalgojumu un darba dzīves kvalitāti kopumā, lai motivētu pedagogus pievienoties, nevis pamest izglītības nozari. LIZDA lūdz precizējošu skaidrojumu par to, ka slēdzot savstarpēju sadarbības līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros, pedagoga darba samaksa tiek noteikta atbilstoši pakalpojuma saņēmēja izglītības iestādē noteiktajai pedagoga mēneša darba algas likmei.  LIZDA lūdz arī skaidrojumu par to, kā ir plānots organizēt attālināto mācību procesu, ja tajā iesaistītais pedagogs no pakalpojuma sniedzēja izglītības iestādes strādās ar izglītojamajiem tiešsaistē, bet klātienē pakalpojuma ņēmēja izglītības iestādē arī ir jānodrošina pedagoga/pedagoga palīga/asistenta klātbūtne. Kādā statusā būs šis pedagogs un kā tiek plānots aprēķināt darba samaksu klātienē uzraugošajiem pedagogiem/pedagoga palīgiem/asistentiem, kurš normatīvais dokumenta to noteiks? | **Nav ņemts vērā.**  (1) Saskaņā ar paredzētajiem Grozījumiem papildināts noteikumu projketa 1. pielikums *Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu,* kurā uzskaitāms mērķdotācijas izlietojums par izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu, iekļaujot informāciju par izglītības iestādes dibinātāja vai valsts dibinātas izglītības iestādes nosaukumu, pamatojumu un līguma Nr. un summu.  Turklāt sniedzot minētos pārskatus, tiek sniegts apliecinājums par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.  (2) Ievērojot izglītības likuma 36. pantā minēto izglītības iestādes ir tiesīgas slēgt savstarpēju līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros, vienojoties par mācību priekšmetu īstenošanas veidu un programmu, izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas un izglītojamo iegūto vērtējumu paziņošanas kārtību, mācību priekšmetu apguvē iesaistāmajiem izglītojamajiem, mācību priekšmetu īstenošanas izdevumiem, tajā skaitā pedgogu darba samaksu, un to apmaksas kārtību, kā arī citiem nosacījumiem.  Aprēķina principi saistībā ar attālināto mācību procesu netiek mainīti. Ja pakalpojuma ņēmēja izglītības iestādē ir arī jānodrošina pedagoga/pedagoga palīga/asistenta klātbūtne, iestādes vadītājam mācību procesa nodrošināšana jāorganizē tā, lai nodrošinātu šo nepieciešamību. | Diskutējot saskaņošanas sanāksmē 2021.gada 18.jūnijā nav panākta vienošanās. | 1.6. papildināt noteikumus ar 12.4un 12.5 punktu šādā redakcijā:  "12.4 Pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp attiecīgo pašvaldību izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros.  12.5 Valsts augstskolām, sadalot dotāciju vispārējās vidējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt starp attiecīgo valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēm, kā arī pārskaitīt citu izglītības iestāžu dibinātājiem vai valsts dibinātām izglītības iestādēm finansējumu, pamatojoties uz izglītības iestāžu savstarpēji noslēgto Izglītības likuma 36. panta otrajā daļā minēto līgumu par mācību priekšmetu vai to daļu īstenošanu vispārējās vidējās izglītības programmas ietvaros." |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datums | 2021.gada 19.jūnijā noteikumu projekts nosūtīts elektroniskai saskaņošanai | |
|  |  | |
| Saskaņošanas dalībnieki | Tieslietu ministrija, Finanšu ministrija, Aizsardzības ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Biedrība "Latvijas Logopēdu asociācija", Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība | |
|  |  | |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saskaņošanas dalībnieki izskatīja šādu ministriju (citu institūciju) iebildumus |  | Finanšu ministrija, Tieslietu ministrija, Biedrība "Latvijas Logopēdu asociācija", Latvijas Lielo pilsētu asociācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība |
|  |  | |
|  | | |
| 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 |
| **Latvijas Logopēdu asociācija** | | | | | | |
| 1. | "8.5. finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto logopēdu darba samaksai, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai;" | | Veikt izmaiņas 05.07.2016. MK noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 8.5. punktā, nosakot vienu skolotāja logopēda amata likmi uz 100 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai. | **Daļēji ņemts vērā.**  Pilnveidotais pedagogu darba samaksas modelis paredz sākot ar 2022./2023. mācību gadu vienu logopēda amata likmi uz 160 bērniem. | | "8.5. finansējumu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto logopēdu darba samaksai, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai;" |
| 2. |  | | Normatīvajos aktos vai IZM apstiprinātajās vadlīnijās (vai ieteikumos) pašvaldībām iestrādāt maksimālo bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs un maksimālo izglītojamo skaitu pamatizglītības iestādēs uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi:  1)vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē: 21-24 izglītojamie uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi,  2)speciālās pirmsskolas izglītības iestādē/grupā vai vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības iestādē integrētiem/iekļautiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 12-14 izglītojamie uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi,  3)vispārizglītojošā skolā: 30-35 izglītojamie uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi,  4)speciālās skolās vai vispārizglītojošā skolā integrētiem/iekļautiem izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām: 14-17 izglītojamie uz vienu skolotāja logopēda amata slodzi. | **Uz noteikumu projektu neattiecas,** taču sarunās ar LLA pārstāvi sniegta rekomendācija veidot nozares vadlīnijas, t.sk. to izstrādē sadarboties ar Latvijas Izglītības vadītāju asociāciju, jo virzība vadlīniju ieviešanā būtu daudz sekmīgāka tieši veidojot ciešāku sadarbību starp logopēdiem un izglītības iestāžu vadītājiem. | |  |
| **Finanšu ministrija** | | | | | | |
| 3. | Anotācijas III sadaļas 8.punkta otrais paragrāfs:  "Projekts tiks īstenots valsts budžeta resora “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu, kuras administrē Izglītības un zinātnes ministrija, apstiprinātā finansējuma ietvaros. Projektā plānotās izmaiņas veido indikatīvu finanšu ietaupījumu, ko plānots novirzīt izglītojamo skaita un struktūras izmaiņu finansiālās ietekmes mazināšanai." | | Ņemot vērā, ka noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumus Nr.447 ar jaunu 7.7.1 apakšpunktu, piemērojot jaunu aprēķina koeficientu 0,1 apmērā attiecībā uz izglītojamiem, kas pamatizglītības (izņemot speciālās pamatizglītības) pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē, lūdzam papildināt anotāciju, norādot finansējuma avotu, kā Izglītības un zinātnes ministrija to plāno nodrošināt. Papildus lūdzam norādīt indikatīvā ietaupījuma apmēru, ņemot vērā noteikumu projekta anotācijas III sadaļas 8.punktā minēto, ka projektā plānotās izmaiņas veido indikatīvu finanšu ietaupījumu. | **Ņemts vērā.**  Noteikumu projekts tiks īstenots valsts budžeta resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" programmu, kuras administrē Izglītības un zinātnes ministrija, apstiprinātā finansējuma ietvaros. Noteikumu projektā plānotās izmaiņas veido indikatīvu finanšu ietaupījumu, ko plānots novirzīt izglītojamo skaita un struktūras izmaiņu finansiālās ietekmes mazināšanai, kā arī finansējuma nodrošināšanai izglītojamiem, kuri mācību saturu apgūs ģimenē. Atbilstoši tiek precizēts anotācijas III sadaļas 8. punkta otrais paragrāfs. | | Anotācijas III sadaļas 8.punkta otrais paragrāfs:  "Projekts tiks īstenots valsts budžeta resora “62. Mērķdotācijas pašvaldībām” programmu, kuras administrē Izglītības un zinātnes ministrija, apstiprinātā finansējuma ietvaros. Projektā plānotās izmaiņas veido indikatīvu finanšu ietaupījumu, ko plānots novirzīt izglītojamo skaita un struktūras izmaiņu finansiālās ietekmes mazināšanai, kā arī finansējuma nodrošināšana izglītojamiem, kuri mācību saturu apgūs ģimenē." |
| **Tieslietu ministrija** | | | | | | |
| 4. | 1.5. aizstāt 9.7. apakšpunktā vārdus "republikas pilsētās" ar vārdu "valstspilsētās" | | Projekta 1.5. apakšpunkts paredz aizstāt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (turpmāk – noteikumi) 9.7. apakšpunktā vārdus "republikas pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas". Noteikumu 9. punktā ir minēti arī novadi. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu ir septiņas valstspilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības, no kurām trīs novadu pašvaldību sastāvā ir trīs valstspilsētas. No projekta 1.5. apakšpunktā un noteikumu 9. punktā ietvertā regulējuma nav skaidrs, kāds regulējums tiks attiecināts uz Jēkabpils novadu un Jēkabpils valstspilsētu, Ogres novadu un Ogres valstspilsētu un Valmieras novadu un Valmieras valstspilsētu. Proti, Jēkabpils, Ogres un Valmieras valstspilsētas nav atsevišķas pašvaldības, tās ir attiecīgo novadu sastāvā. Līdz ar to ir nepieciešams skaidrot un nepieciešamības gadījumā papildināt projektu, lai būtu skaidrs, kā tiks piemērots noteikumu 9. punkts (tostarp, pēc projekta spēkā stāšanās) attiecībā uz novadiem, kuru sastāvā ir valstspilsētas. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (turpmāk – anotācija) ar attiecīgu skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā papildināt projektu. | **Ņemts vērā.**  Ievērojot noteikto tvērumu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā attiecībā uz trim valstspilsētām – Ogres, Jēkabpils un Valmieras – un šo pilsētu novadiem, pie kuriem tās pieder, arī atbilstoši ir preicizēts noteikumu projekts, kā arī anotācijas I sadaļas 2.punkta otrajā paragrāfā sniegts papildu skaidrojums. | | 1.5. aizstāt 9.7. apakšpunktā vārdus "republikas pilsētās" ar vārdu "valstspilsētās, izņemot Ogres, Valmieras un Jēkabpils valstspilsētas";  Anotācijas I sadaļas 2.punkta otrais paragrāfs:  "Ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ir mainījies administratīvi teritoriālais iedalījums, ir nepieciešams arī Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" (turpmāk – noteikumi Nr. 447) precizēt administratīvo teritoriju iedalījuma nosaukumus. Tādējādi noteikumu Nr. 447 tekstā tiek aizstāsti vārdi “republikas pilsētas” ar vārdu “valstspilsētas”, kā arī atbilstoši sakārtots vārda “pašvaldība” lietojums. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu ir septiņas valstspilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības, no kurām trīs novadu pašvaldību sastāvā ir trīs valstspilsētas. Projekta 1.5. apakšpunkts tiek precizēts, ka no valstspilsētu kopas tiek izņemtas Jēkabpils valstspilsēta, Ogres valstspilsēta un Valmieras valstspilsēta, saglabājot to piederību pie attiecīgajiem novadiem atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam. Mērķdotācijas aprēķinu un pārskatu sniegšanu tas nemaina." |
| 5. | Anotācijas I sadaļas 2.punkta sestais paragrāfs:  "Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss” (turpmāk – noteikumi Nr. 518) ietverti kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss, taču nav atrunāta kārtība, kādā veidā tiek vērtētas nepieciešamās finansējuma piešķiršanas izmaiņas, projektā tiek precizēts 7.5. apakšpunkts, kas sekmē raitu darbību ministrijas pusē arī tajos gadījumos, ja valsts ģimnāzija neatbilst būtiskajiem kritērijiem, taču tai vēl nav formāli anulēts valsts ģimnāzijas statuss. Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē” (turpmāk – noteikumi Nr. 583) nosaka kvalitātes kritērijus, minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai minētajās izglītības iestādēs, kā arī nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, ņemot vērā minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītības iestāde neatbilst šajos noteikumos minētajiem kvalitātes kritērijiem. Kā kvalitātes kritēriji noteikumos Nr. 583 noteikti tie, kas saistīti ar akreditāciju (3.1. apakšpunkts) un ar 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksu (turpmāk – OCE indekss) (3.2. apakšpunkts). Minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits noteikts noteikumu Nr. 583 4. punktā. Ministrijā ir sagatavoti grozījumi minētajos noteikumos Nr. 583, kas ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 1. aprīlī (VSS-292). Ar minētajiem grozījumiem pilnveidoti noteikumi Nr. 583, tostarp izglītojamo skaita kritērijs un ar akreditāciju saistītais kritērijs, kā arī sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) skaidrots, ka noteikumi Nr. 583 attiecināmi uz valsts ģimnāzijām. Vēršam uzmanību, ka noteikumu Nr. 518 10. punktā noteiktais izglītojamo skaits ir lielāks nekā noteikumu Nr. 583 grozījumos paredzētais; noteikumu Nr. 518 2.1. apakšpunktā (un attiecīgi 16. punktā) noteiktais OCE indekss ir augstāks nekā noteikumu Nr. 583 3.2. apakšpunktā (un attiecīgi 11. punktā) paredzētais; noteikumu Nr. 518 2.2.7. apakšpunktā tiks veikti grozījumi attiecībā uz kritēriju par akreditāciju (ņemot vērā to, ka 2020. gada 6. oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, atbilstoši kuriem pilnveidota akreditācijas kārtība), tostarp paredzot, ka minētās prasības ir augstākas nekā noteikumu Nr. 583 grozījumos paredzētās. Līdz ar to, noteikumos Nr. 518 ietvertie kritēriji, kas ir analogi minētajiem ar valsts finansējuma piešķiršanu saistītajiem kritērijiem, kas ir ietverti noteikumos Nr. 583, taču augstāki, jo saistīti ar valsts ģimnāzijas īpašo statusu, var tikt vērtēti kontekstā ar valsts ģimnāzijām paredzētā papildu finansējuma (izglītojamo skaitam vidējās izglītības pakāpē piemērojot koeficientu 1,22) piešķiršanu. No minētā izriet, ka gadījumā, ja valsts ģimnāzija neatbildīs minētajiem noteikumos Nr. 518 ietvertajiem kritērijiem, vispārējās vidējās izglītības programmu izglītojamo skaitam piemēros koeficientu 1, savukārt, ja neatbildīs arī noteikumos Nr. 583 ietvertajiem attiecīgajiem kritērijiem – tiks piemēroti noteikumi Nr. 583. Līdz ar to šāds precizējums noteikumos Nr. 447 paātrina valsts finansējuma piešķiršanas izmaiņas arī pirms iespējamās valsts ģimnāzijas statusa anulēšanas gadījuma, konstatējot neatbilstību būtiskiem kritērijiem, kas attiecībā uz citām vispārējās vidējās izglītības iestādēm saistīti ar iespēju saņemt valsts finansējumu pedagogu darba samaksai vidējās izglītības pakāpē pēc būtības." | | Anotācijas I sadaļas 2. punktā norādīts, ka, ievērojot to, ka Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss" (turpmāk – ģimnāziju noteikumi) ietverti kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss, taču nav atrunāta kārtība, kādā veidā tiek vērtētas nepieciešamās finansējuma piešķiršanas izmaiņas, projektā tiek precizēts noteikumu 7.5. apakšpunkts, kas sekmēs raitu darbību Izglītības un zinātnes ministrijas pusē arī tajos gadījumos, ja valsts ģimnāzija neatbilst būtiskajiem kritērijiem, taču tai vēl nav formāli anulēts valsts ģimnāzijas statuss. Ģimnāziju noteikumu 9. punkts paredz, ka, ja valsts ģimnāzija trīs mācību gadus pēc kārtas nenodrošina atbilstību ģimnāziju noteikumu 2.1., 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, Izglītības un zinātnes ministrija iesniedz Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu izglītības iestādei ar nākamā mācību gada 1. septembri. No minētā izriet, ka brīdis, kad varētu uzskatīt, ka formāli nav anulēts valsts ģimnāzijas statuss, ir no brīža, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu, līdz attiecīgā mācību gada 1. septembrim, ar kuru šo statusu Ministru kabineta rīkojums paredz anulēt. Savukārt projekta 1.3. apakšpunktā ietvertais regulējums pieļaus valsts ģimnāzijām samazināt finansējumu jau ar brīdi, kad pirmo reizi tiks konstatētas neatbilstības ģimnāziju noteikumos noteiktajiem kritērijiem, proti, brīdī, kad vēl nebūs pamata anulēt valsts ģimnāzijas statusu. Līdz ar to ne no projektā ietvertā, ne no anotācijā skaidrotā nav saprotams, vai projekta 1.3. apakšpunktā ietvertā regulējuma mērķis ir samazināt finansējumu ģimnāzijām, jau pirms ir pamats tām anulēt valsts ģimnāzijas statusu, vai arī regulējuma mērķis ir precizēt piešķiramā finansējuma apjomu, kad Ministru kabinets jau ir lēmis par valsts ģimnāzijas statusa anulēšanu, taču vēl nav iestājies brīdis, ar kuru šis statuss anulēts. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotācijā ietverto skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā precizēt projekta 1.3. apakšpunktu. | **Ņemts vērā.**  Anotācija ir precizēts I sadaļas 2. punkta sestais paragrāfs, lai nepārprotami skaidrots, ka valsts ģimnāzijai, neizpildot būtiskos kvalitātes kritērijus, tiek samazināts papildu finansējums, kas attiecas uz valsts ģimnāzijām, taču ar to nemainot oficiālo valsts ģimnāzijas statusu, kas ir nodalīts process. | | Anotācijas I sadaļas 2.punkta sestais paragrāfs:  Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss" (turpmāk – noteikumi Nr. 518) ietverti kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss, taču nav atrunāta kārtība, kādā veidā tiek vērtētas nepieciešamās finansējuma piešķiršanas izmaiņas, projektā tiek precizēts 7.5. apakšpunkts, kas sekmē raitu darbību ministrijas pusē arī tajos gadījumos, ja valsts ģimnāzija neatbilst būtiskajiem kritērijiem, taču tai vēl nav pamata anulēt valsts ģimnāzijas statusu. Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 583 "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē" (turpmāk – noteikumi Nr. 583) nosaka kvalitātes kritērijus, minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts augstskolu un privātajās vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai minētajās izglītības iestādēs, kā arī nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts, ņemot vērā minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu vidējās izglītības pakāpē, piedalās pašvaldību, valsts augstskolu un privāto vispārējās izglītības iestāžu vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas finansēšanā, ja izglītības iestāde neatbilst šajos noteikumos minētajiem kvalitātes kritērijiem. Kā kvalitātes kritēriji noteikumos Nr. 583 noteikti tie, kas saistīti ar akreditāciju (3.1. apakšpunkts) un ar 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indeksu (turpmāk – OCE indekss) (3.2. apakšpunkts). Minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits noteikts noteikumu Nr. 583 4. punktā. Ministrijā ir sagatavoti grozījumi minētajos noteikumos Nr. 583, kas ir izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 1. aprīlī (VSS-292). Ar minētajiem grozījumiem pilnveidoti noteikumi Nr. 583, tostarp izglītojamo skaita kritērijs un ar akreditāciju saistītais kritērijs, kā arī sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) skaidrots, ka noteikumi Nr. 583 attiecināmi uz valsts ģimnāzijām. Vēršam uzmanību, ka noteikumu Nr. 518 10. punktā noteiktais izglītojamo skaits ir lielāks nekā noteikumu Nr. 583 grozījumos paredzētais; noteikumu Nr. 518 2.1. apakšpunktā (un attiecīgi 16. punktā) noteiktais OCE indekss ir augstāks nekā noteikumu Nr. 583 3.2. apakšpunktā (un attiecīgi 11. punktā) paredzētais; noteikumu Nr. 518 2.2.7. apakšpunktā tiks veikti grozījumi attiecībā uz kritēriju par akreditāciju (ņemot vērā to, ka 2020. gada 6. oktobrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, atbilstoši kuriem pilnveidota akreditācijas kārtība), tostarp paredzot, ka minētās prasības ir augstākas nekā noteikumu Nr. 583 grozījumos paredzētās. Līdz ar to, noteikumos Nr. 518 ietvertie kritēriji, kas ir analogi minētajiem ar valsts finansējuma piešķiršanu saistītajiem kritērijiem, kas ir ietverti noteikumos Nr. 583, taču augstāki, jo saistīti ar valsts ģimnāzijas īpašo statusu, var tikt vērtēti kontekstā ar valsts ģimnāzijām paredzētā papildu finansējuma (izglītojamo skaitam vidējās izglītības pakāpē piemērojot koeficientu 1,22) piešķiršanu. No minētā izriet, ka gadījumā, ja valsts ģimnāzija neatbildīs minētajiem noteikumos Nr. 518 ietvertajiem kritērijiem, vispārējās vidējās izglītības programmu izglītojamo skaitam piemēros koeficientu 1, savukārt, ja neatbildīs arī noteikumos Nr. 583 ietvertajiem attiecīgajiem kritērijiem – tiks piemēroti noteikumi Nr. 583. Līdz ar to šāds precizējums noteikumos Nr. 447 veicina valsts finansējuma piešķiršanas izmaiņas gadījumos, kad tiek konstatēta neatbilstība būtiskiem kritērijiem, kas attiecībā uz citām vispārējās vidējās izglītības iestādēm saistīti ar iespēju saņemt valsts finansējumu pedagogu darba samaksai vidējās izglītības pakāpē pēc būtības." |
| **Latvijas Lielo pilsētu asociācija** | | | | | | |
| 6. | 1.2. izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  "7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6. Skolēnu skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācās ilgāk par vienu mācību gadu, piemēro koeficientu 0,3;" | | Ņemot vērā, ka neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās jau tiek piemērots koeficients 0,6, iebilstām pret šāda finanšu līdzekļu sadales principu, jo pedagogs klasē ar skolēnu strādās katru gadu neatkarīgi no tā vai viņš mācās pirmo reizi vai atkārtoti. Uzskatām, ka koeficients nav jāmaina. Lūdzam atstāt spēkā esošo redakciju:  *"7.4. Skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6."* | Diskutējot saskaņošanas sanāksmē 2021.gada 18.jūnijā panākta vienošanās par grozījumu projektā ietverto regulējumu. | | 1.2. izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  “7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6. Skolēnu skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācības uzsāk atkārtoti vairāk kā viena mācību gada ietvaros, piemēro koeficientu 0,3;” |
| 7. | 1.4. papildināt noteikumus ar 7.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:  "7.7.1 izglītojamiem, kas pamatizglītības, izņemot speciālās pamatizglītības, pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē, piemēro koeficientu 0,1;" | | Ņemot vērā epidemioloģiski nedrošo situāciju, kad pastāv risks mācībām notikt attālināti vai mācības klātienē tiek nodrošinātas pie nosacījuma, ja tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi (sejas masku obligāta lietošana), daļa vecāku izvēlas mācības bērniem nodrošināt ģimenē.  Saskaņā ar noteikumiem mērķdotācija pedagogu darba samaksai tiek aprēķināta, pamatojoties uz informāciju VIIS par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī. Norādām, ka noteikumos būtu nepieciešams ietvert regulējumu, kas nosaka mērķdotācijas pārrēķinu gadījumos, ja izglītošana ģimenē tiek uzsākta vai izglītojamais klātienes mācībām skolā tiek uzņemts vēlāk kā 1.septembrī.  Papildus lūdzam precizēt, līdz kuram datumam un kāda informācija par šādiem izglītojamajiem jāsniedz Izglītības un zinātnes ministrijai. | Diskutējot saskaņošanas sanāksmē 2021.gada 18.jūnijā panākta vienošanās par grozījumu projektā ietverto regulējumu. | | 1.4. papildināt noteikumus ar 7.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:  "7.7.1 izglītojamiem, kas pamatizglītības, izņemot speciālās pamatizglītības, pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē, piemēro koeficientu 0,1;" |
| **Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība** | | | | | | |
| 8. | 1.2. izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  "7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6. Skolēnu skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācās ilgāk par vienu mācību gadu, piemēro koeficientu 0,3;" | | Iebilstam pret 1.2. punkta grozījumiem "izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā: "…Skolēnu skaitam, kas vienā un tajā pašā klasē tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācās ilgāk par vienu mācību gadu, piemēro koeficientu 0,3;" Uzskatam, ka šādas grozījumu redakcijas piemērošanas rezultātā tiek diskriminēti tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmu izglītojamie, jo netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas salīdzinot ar visiem pārējiem vispārējās vidējās izglītības programmu izglītojamajiem. Vēršam uzmanību uz anotāciju, kur rakstīts: “Šādu skolēnu skaitam privāto izglītības iestāžu gadījumā ministrija aprēķina dotāciju pedagogu darba samaksai, piemērojot koeficientu 0,3.”. LIZDA lūdz skaidrojumu vai normas piemērošana ir attiecināma tikai uz privātajām izglītības iestādēm, jo no rosinātās grozījumu redakcijas tas nav saprotams; | Diskutējot saskaņošanas sanāksmē 2021.gada 18.jūnijā panākta konceptuāla vienošanās par grozījumu projektā ietverto regulējumu.  Grozījumu projekta anotācijā ietverts papildinājums, par koeficientu 0,3 piemērošanu skolēnu skaitam, kas tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācības tajā pašā klasē uzsāk atkārtoti, izņemot, ja mācības atkārtoti uzsāktas viena mācību gada ietvaros, arī gadījumos, ja izglītojamais uzsāk mācības citā izglītības iestādē. | | 1.2. izteikt 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  “7.4. skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,85, neklātienes un tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro koeficientu 0,6. Skolēnu skaitam, kas tālmācības vispārējās vidējās izglītības programmās mācības tajā pašā klasē uzsāk atkārtoti, izņemot, ja mācības atkārtoti uzsāktas viena mācību gada ietvaros, piemēro koeficientu 0,3;”; |
| Atbildīgā amatpersona | |  | | |
|  | | (paraksts)\* | | |

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

Agija Nika

|  |
| --- |
| (par projektu atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds) |
| Vecākā eksperte |
| (amats) |
| 67047908 |
| (tālruņa un faksa numurs) |
| agija.nika@izm.gov.lv |
| (e-pasta adrese) |