**Ministru kabineta noteikumu projekta „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | **Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Latvijas Republikā reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējiem no ārvalstīm ir jāiesniedz deklarācija, šīs deklarācijas saturu, tai pievienojamos dokumentus, kā arī profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam var noteikt kvalifikācijas pārbaudi, un šīs pārbaudes veikšanas kārtību.** **Noteikumu projekts atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 7. panta otrajā daļā noteiktajam stāsies spēkā** nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz **Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (turpmāk – direktīva 2005/36/EK)** un Eiropas Parlamenta Padomes 2013. gada 20. novembra direktīvu Nr. 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK (turpmāk – direktīva 2013/55/ES)[[1]](#footnote-1). Noteikumu projekts izstrādāts ņemot vērā arī likumprojektu ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””, (Reģ. Nr. 509/Lp13), kuru 2020.gada 16.jūnijā Saeima pieņēma otrajā lasījumā attiecībā uz tajā izteikto likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (turpmāk – reglamentēto profesiju likums) 36. panta 9. un 13. punktu, |
| 2.  | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība |  Spēkā ir Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumi Nr. 168 „Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” (turpmāk – noteikumi Nr. 168). Noteikumos Nr. 168 ir pārņemtas direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu tiesību normas attiecībā uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā vai daļā no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām (turpmāk – īslaicīgi pakalpojumi).  2020. gada 2.jūlijā Latvija ir saņēmusi oficiālā paziņojuma papildvēstuli pārkāpumu procedūras lietā 2018/2296 par direktīvas 2005/36/EK prasību pārņemšanu Latvijā (turpmāk – paziņojums). Paziņojumā norādīts uz noteikumu Nr. 168 vairāku tiesību normu neatbilstību direktīvas 20015/36/EK prasībām. Likumprojektā ”Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu””, (Reģ. Nr. 509/Lp13), kuru 2020.gada 16.jūnijā Saeima paziņoja otrajā lasījumā (turpmāk – grozījumi reglamentēto profesiju likumā), ir paredzēts mainīt tiesību normas attiecībā uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajās profesijās. Noteikumi Nr.168 ir pieņemti uz dažādu likumā noteiktu pilnvarojumu pamata un viens no šiem pilnvarojumiem zaudē spēku. Lai nodrošinātu skaidru un nepārprotamu tiesību normu interpretāciju, ir lietderīgi izdot jaunus noteikumus, paredzot, ka noteikumi Nr. 168 zaudēs spēku. Saskaņā ar grozījumiem reglamentēto profesiju likumā reglamentēto profesiju likuma 36. panta 9. punkts ir izteikts jaunā redakcijā un Ministru kabinetam ir jānosaka tās reglamentētās profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam:1) ir jāiesniedz deklarācija, kā arī šīs deklarācijas saturu, tai pievienojamos dokumentus, deklarācijas iesniegšanas, izskatīšanas un atjaunošanas kārtību; 2) var veikt kvalifikācijas pārbaudi, kā arī šīs pārbaudes veikšanas kārtību;3) ir pienākums sniegt pakalpojuma saņēmējam reglamentēto profesiju likuma 42. panta desmitajā daļā noteikto informāciju.  Noteikumu projekta mērķis ir noteikt kārtību īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, kas atbilst grozījumos reglamentēto profesiju likumā noteiktajām tiesību normām. Tā kā ar noteikumiem Nr. 168 bija pārņemtas direktīvas 2005/36/EK tiesību normas, noteikumu projektam ir jāatbilst attiecīgajām direktīvā 2005/36/EK noteiktajām prasībām. Direktīvas 2005/36/EK mērķis ir veicināt pārrobežu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu Eiropas Savienības Vienotā tirgus ietvaros, tādēļ Eiropas Savienības dalībvalstīm ir noteikti ierobežojumi prasībām, kādas var tikt izvirzītas īslaicīgu pakalpojumu sniedzējiem, lai mazinātu administratīvos šķēršļus, vienlaicīgi nosakot iespējas saglabāt kontroli pār to, lai īslaicīgus pakalpojumus nevar sniegt personas ar neatbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Grozījumi reglamentēto profesiju likumā ievieš jaunu terminu “likumīgā statusa valsts” – valsts, kurā pretendentam ir tiesības veikt profesionālo darbību. Šis jēdziens ir attiecināms galvenokārt uz īslaicīgu pakalpojumu sniedzējiem, tādēļ reglamentēto profesiju likuma 42. panta pirmā daļa ir izteikta jaunā redakcijā. Saskaņā ar direktīvas 2005/36/EK 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu, īslaicīgus pakalpojumus Eiropas Savienības dalībvalstī var sniegt persona, kurai ir kādā no dalībvalstīm ir likumīgs statuss, t.i., šai personai ir tiesības veikt patstāvīgu profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā. Iespējams, ka profesionālo kvalifikāciju šī persona ir ieguvusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tādēļ noteikumu projektā tiek lietots jēdziens “likumīgā statusa valsts”, aizstājot noteikumos Nr. 168 lietoto jēdzienu “mītnes valsts”. Grozījumi reglamentēto profesiju likumā ir saistīti ar direktīvā 2005/36/EK noteikto prasību elastīgāku piemērošanu, proti direktīvas 2005/36/EK 7.panta 1. un 2. punktā prasība personai, kas pirmo reizi uzsāk sniegt īslaicīgus pakalpojumus (turpmāk - pretendents) institūcijā, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības (turpmāk – atzīšanas institūcija), iesniegt deklarāciju un tai pievienot virkni dokumentu ir pieļauta, bet ne noteikta kā obligāta. Šī direktīvas 2005/36/EK prasība Latvijā bija noteikta kā obligāta, t.i. stingrākā pakāpē, nekā direktīva to nosaka. Līdz ar to noteikumos Nr. 168 noteiktā kārtība deklarāciju un tai pievienoto dokumentu iesniegšanai vairs neatbilst grozījumiem reglamentēto profesiju likumā. Grozījumi reglamentēto profesiju likumā pārņem direktīvas 2005/36/EK attiecīgās tiesību normas tuvāk to būtībai, nosakot, ka deklarācija ir jāiesniedz tikai pamatotos gadījumos, tajās profesijās, kurās tas ir nepieciešams, kā arī nepieciešamība iesniegt visus noteikumos Nr.168 prasītos dokumentus var būt aktuāla vienās reglamentētās profesijās, bet nebūt aktuāla – citās.  Pretendentam deklarācijai ir jāpievieno personu apliecinošs dokumenta un valstspiederību apliecinoša dokumenta kopija. Reglamentēto profesiju likuma 2.panta sestā daļā nosaka, ka likums attiecināms uz to valstu pilsoņiem, kuriem ir noteiktās Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā. No tā izriet, ka, piemēram, persona, kurai ir tiesības veikt pastāvīgu profesionālo darbību reglamentētajā profesijā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet kura nav Eiropas Savienības vai Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonība, nevar sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā (šai personai ir jāveic profesionālās kvalifikācijas atzīšana).  Noteikumu projekts nosaka pienākumu pretendentam līdz ar deklarāciju iesniegt dokumentu, kas apliecina tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgā reglamentētajā profesijā vienā no Eiropas savienības dalībvalstīm, t.i., apliecina personas “likumīgo statusu”. Tāpat ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta iegūto izglītību un profesionālo kvalifikāciju. Saskaņā ar direktīvas 2005/36/EK 7.panta 2.punkta e) apakšpunktu profesijās, kurās profesionālā darbība saistīta ar sabiedrības drošību, veselību un nepilngadīgu personu izglītošanu, atzīšanas institūcijā iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka personai nav liegtas tiesības strādāt šajā profesijā likumīgā statusa valstī. Šādam dokumentam ir jābūt izsniegtam pēdējo trīs mēnešu laikā pirms īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas.  Noteikumu projekts saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 7.panta 4.punkta prasībām paredz, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja izglītību un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas institūcija drīkst pārbaudīt tikai tajās profesijās, kas saistītas ar pacientu veselību un drošību un kurās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepiemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu. Atzīšanas institūcija, saņemot pretendenta deklarāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu šajās profesijās un konstatējot, ka pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija būtiski atšķiras iegūtās izglītības satura ziņā no prasībām, kas izvirzītas profesionālajai darbībai reglamentētajā profesijā Latvijā, nosaka kvalifikācijas pārbaudi. Kvalifikācijas pārbaudi var veikt gan atzīšanas institūcija pati, gan iesaistīt kādu citu institūciju, piemēram, izglītības iestādi.  Lēmums par atļaujas izdošanu īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ir administratīvs akts un to var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ja īslaicīgi pakalpojumi tiks sniegti profesijā, kas pretendenta mītnes valstī nav reglamentēta, personai ir jāpierāda vismaz vienu gadu ilga profesionālā darbība šajā profesijā pēdējo desmit gadu laikā.  Noteikumu Nr. 168 20. punkts, kurā noteikts, ka atzīšanas institūcija izvērtē sniegto pakalpojumu atbilstību pagaidu vai gadījuma rakstura profesionālajai darbībai, un, secinot, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja darbība neatbilst reglamentēto profesiju likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem īslaicīgu pakalpojumu raksturlielumiem, tā var ieteikt īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam uzsākt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procesu, neatbilst direktīvas 2005/36/EK 7.panta 1.punktam, jo var tikt interpretēts kā tāda tiesību norma, kas ierobežo turpmāko darbību, pamatojoties tikai uz iepriekšējās darbības raksturu. Tādēļ noteikumu projekts attiecīgo tiesību normu precizē saskaņā ar direktīvas 2005/36/EK prasībām. Saņemot atkārtotu deklarāciju, atzīšanas institūcijai ir jāizvērtē, vai pakalpojumi arī turpmāk ir īslaicīgu un gadījuma pakalpojumu raksturs Izvērtējot pakalpojumu turpmāko (t.i., nākamā gada laikā) atbilstību īslaicīgam un gadījuma raksturam, galvenais kritērijs ir tas, vai pakalpojuma sniedzējam ir saglabājušās tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgā reglamentētā profesijā savā likumīgā statusa valstī.  Profesijas, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz deklarācija, kā arī deklarācijai pievienojamo dokumentu saraksts, tiesības veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, ir noteikts, pamatojoties uz nozaru ministriju sniegtajiem priekšlikumiem par to pārziņā esošajām reglamentētajām profesijām. Visām prasībām, kas izvirzītas īslaicīgu pakalpojumu sniedzējiem, ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 28. jūnija direktīva 2018/958 par samērīguma novērtēšanu pirms jaunas profesiju reglamentācijas pieņemšanas (turpmāk – samērīguma direktīva). Tas nozīmē, ka ministrijām, kuru pārziņā ir attiecīgās reglamentētās profesijas, būs jāveic izvirzīto prasību samērīguma novērtējums saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuros būs pārņemtas samērīguma direktīvas prasības. Pienākumu pamatot, kādēļ atzīšanas institūcija īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam var izvirzīt prasību veikt kvalifikācijas pārbaudi, paredz direktīvas 2005/36/EK 59. panta 2. punktā. Tā kā šādu prasību izvirza katras nozares profesionālās darbības regulējuma ietvaros, noteikumu projekts nozaru ministrijām nosaka pienākumu publicēt pamatojumu Eiropas Komisijas Reglamentēto profesiju datu bāzē. Noteikumu projekts paredz atteikties no dažām prasībām īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam, kas bija izvirzītas noteikumos Nr.168. Piemēram, noteikumi Nr.168 noteica, ka īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam reglamentētajās profesijās veselības aprūpes jomā ir jāiesniedz dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu. Paziņojumā norādīts, ka šāda prasība ir pretrunā direktīvas 2005/36/EK 7.panta 2.punkta f) apakšpunktam, kas neļauj pieprasīt, lai deklarācijai pievieno dokumentus, kas apliecina valodas prasmi. Šajā gadījumā ir jāpietiek vienkāršu paziņojumu par valodas zināšanām. Tāpat arī noteikumu Nr.168 4.10. apakšpunktā ir noteikta prasība pretendentam iesniegt dokumentus, kas apliecina profesionālās darbības apdrošināšanu. Dokumentu saraksts, ko var pieprasīt no pretendenta, ir noteikts direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2. punktā, un tajā nav ietverti apdrošināšanas pierādījumi. Direktīvas 2005/36/EK 9.panta f) punktā un reglamentēto profesiju likuma 42.panta desmitajā daļā ir noteikts, kādos gadījumos īslaicīgu pakalpojumu sniedzējs informē par profesionālās atbildības apdrošināšanu vai līdzvērtīgu profesionālās atbildības garantiju, bet informācijas sniegšanas adresāts ir pakalpojumu saņēmējs nevis atzīšanas institūcija, tādēļ noteikumu projekts neparedz prasību īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam iesniegt profesionālo apdrošināšanu apliecinošo dokumentu. Noteikumu projekts paredz pienākumu atzīšanas institūcijai informēt profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru par izsniegto atļauju skaitu, kurš, izpildot direktīvas 2005/36/EK prasības, apkopoto informāciju nosūtīs Eiropas Komisijai. Lai nodrošinātu informāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas kārtību, atzīšanas institūcijām šī informācija ir jāpublicē savās interneta vietnēs un vienotās informācijas portālā www.latvia.lv, bet nodibinājumam “Akadēmiskās informācijas centrs”, ka Latvijā pilda direktīvas 2005/36/EK 57.b pantā noteiktās atbalsta centra funkcijas, ir pienākums publicēt aktuālu informāciju par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu vienotās informācijas portālā www.latvia.lv.Noteikumu projekta informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām ir iekļauta atsauce uz direktīvu 2005/36/EK un direktīvu 2013/55/ES.   |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija). Veselības ministrija, Aizsardzības ministrija, Tieslietu ministrija, Zemkopības ministrija, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija sniedza viedokli par to, kādas prasības izvirzāmas pretendentiem šo ministriju pārziņā esošajās reglamentētajās profesijās. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu** |
| 1. | Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt | Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz atzīšanas institūcijām, personām, kas veic profesionālo darbību reglamentētajās profesijās Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs ārvalstīs un pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu reglamentētā profesijā Latvijā, kā arī uz ministrijām, kuras ir vadošās valsts pārvaldes iestādes reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā saskaņā ar šīs ministrijas nolikumā noteikto attiecībā uz tām reglamentētajām profesijām, kurās atzīšanas institūcija īslaicīgo pakalpojumu sniedzējam var izvirzīt prasību veikt kvalifikācijas pārbaudi.  |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Salīdzinot ar noteikumiem Nr.168, noteikumu projektā paredzētais tiesiskais regulējums kopumā samazina administratīvo slogu atzīšanas institūcijām un pretendentiem, jo atsevišķas normas ir atvieglotas un padarītas ērtākas lietotājiem (piemēram, saīsināta deklarācijas veidlapa, kas noteikta noteikumu projekta 2.pielikumā), samazināts reglamentēto profesiju skaits, kurās īslaicīgu pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz deklarācija. Vienīgā prasība, kas ir noteikta no jauna, ir prasība atzīšanas institūcijai atsevišķās profesijās informēt pretendentu, ka viņam ir pienākums pakalpojumu saņēmējam sniegt reglamentēto profesiju likuma 42.panta desmitajā daļā noteikto informāciju. Šādas prasības izpildes administratīvais slogs ir nebūtisks. 2020.gada 17.jūnijā visām reglamentētajām profesijām, kurās atzīšanas institūcija var veikt pretendenta kvalifikācijas pārbaudi, Eiropas Komisijas Reglamentēto profesiju datu bāzē jau ir publicēts pamatojums šādai prasībai. Līdz ar to noteikumu projekts nerada tūlītēju administratīvu slogu šīs prasības izpildei. |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav. |

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

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

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| 1. | Saistības pret Eiropas Savienību | Ar noteikumu projektu tiek pārņemtas direktīvas 2013/55/ES un direktīvas 2005/36/EK tiesību normas. |
| 2. | Citas starptautiskās saistības | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **1. tabulaTiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem** |
| Attiecīgā ES tiesību akta datums, numurs un nosaukums | Samērīguma direktīva |
| A | B | C | D |
| Attiecīgā ES tiesību akta panta numurs (uzskaitot katru tiesību akta vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu) | Projekta vienība, kas pārņem vai ievieš katru šīs tabulas A ailē minēto ES tiesību akta vienību, vai tiesību akts, kur attiecīgā ES tiesību akta vienība pārņemta vai ieviesta | Informācija par to, vai šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības tiek pārņemtas vai ieviestas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgā ES tiesību akta vienība tiek pārņemta vai ieviesta daļēji, sniedz attiecīgu skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā ES tiesību akta vienība tiks pārņemta vai ieviesta pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā | Informācija par to, vai šīs tabulas B ailē minētās projekta vienības paredz stingrākas prasības nekā šīs tabulas A ailē minētās ES tiesību akta vienības.Ja projekts satur stingrākas prasības nekā attiecīgais ES tiesību akts, norāda pamatojumu un samērīgumu.Norāda iespējamās alternatīvas (t. sk. alternatīvas, kas neparedz tiesiskā regulējuma izstrādi) – kādos gadījumos būtu iespējams izvairīties no stingrāku prasību noteikšanas, nekā paredzēts attiecīgajos ES tiesību aktos |
| Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 5) daļa (par direktīvas 2005/36/EK 4.d panta 6. punktu)  | Noteikumu projekta 2.2. apakšpunkts  | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 7) daļa a) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2. punkta e) apakšpunktu) | Noteikumu projekta 3.6. apakšpunkts  | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 6) daļa (pardirektīvas 2005/36/EK 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu) Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 7) daļa a) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2. punkta d) apakšpunktu)  | Noteikumu projekta 3.7. apakšpunkts  | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 7) daļa a) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2. punkta f) apakšpunktu)  | Noteikumu projekta 3.8. apakšpunkts   | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 7) daļa b) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2.a punkta d) apakšpunktu) Direktīvas 2013/55/ES 1.panta 44) daļa a), b) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 56. panta 2., 2.a punktu)  | Noteikumu projekta 8. punkts   | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1. panta 7) daļa c) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 4. punkta ceturtās daļas pirmo teikumu)  | Noteikumu projekta 15., 16., 17. punkts | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1. panta 7) daļa c) punkts(par direktīvas 2005/36/EK 7. panta 4. punkta piekto daļu)  | Noteikumu projekta 16. punkts  | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2005/36/EK 5. panta 2. punkta otrais teikums | Noteikumu projekta 12.. punkts  | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1. panta 47) daļa(par direktīvas 2005/36/EK 57.a panta 4. punktu)  | Noteikumu projekta 8. punkta otrais un trešais teikums | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Direktīvas 2013/55/ES 1. panta 49) daļa(par direktīvas 2005/36/EK 59. panta 2. punktu)  | Noteikumu projekta 23.punkts | Tiks ieviesta pilnībā | Neparedzēs stingrākas prasības. |
| Kā ir izmantota ES tiesību aktā paredzētā rīcības brīvība dalībvalstij pārņemt vai ieviest noteiktas ES tiesību akta normas? Kādēļ? | Direktīvas 2005/36/EK 7.pants noteic dalībvalstij rīcības brīvību pieprasīt īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas pretendentam iesniegt deklarāciju, kā arī vairākus dokumentus, noteikumu projektā šie dokumenti ir iekļauti iesniedzamo dokumenti sarakstā, kā arī rīcības brīvību pārbaudīt pakalpojumu sniedzēja profesionālo kvalifikāciju pirms pakalpojumu pirmās sniegšanas. Noteikumu projekts 1. pielikumā noteic reglamentētās profesijas, kurās ir jāiesniedz deklarācija, tai jāpievieno noteikti dokumenti, kā arī reglamentētās profesijas, kas skar sabiedrības veselību vai drošību un kurās var tikt veikta pakalpojuma sniedzēja kvalifikācijas pārbaude pirms pirmās pakalpojumu sniegšanas reizes. Latvijā ir paredzēts šīs tiesības izmantot, lai tiktu gūta pilnīga pārliecība par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzēja personību un prasībām atbilstošo kvalifikāciju. Saskaņā ar direktīvas 2005/36/EK 7.panta 2.punkta g) apakšpunktu, dalībvalsts var prasīt, lai pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina viņa profesionālās darbības veidu un ilgumu reglamentētajās profesijās, kurās profesionālo kvalifikāciju atzīst, pamatojoties uz profesionālo pieredzi un par kurām ir paziņots saskaņā ar direktīvas 2005/36/EK 59.panta 2.punktu. Tā kā Latvija nav paziņojusi ne par vienu no šīm profesijām, pretendentiem netiek izvirzīta prasība iesniegt profesionālo pieredzi paliecinošu dokumentu saskaņā ar šo direktīvas punktu. |
| Saistības sniegt paziņojumu ES institūcijām un ES dalībvalstīm atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta piešķiršanas un finanšu noteikumu (attiecībā uz monetāro politiku) projektiem | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav. |
| **2. tabulaAr tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumentiem.Pasākumi šo saistību izpildei** |
| Attiecīgā starptautiskā tiesību akta vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas dokumenta (turpmāk – starptautiskais dokuments) datums, numurs un nosaukums | Projekts šo jomu neskar. |
| A | B | C |
| Starptautiskās saistības (pēc būtības), kas izriet no norādītā starptautiskā dokumenta.Konkrēti veicamie pasākumi vai uzdevumi, kas nepieciešami šo starptautisko saistību izpildei | Ja pasākumi vai uzdevumi, ar ko tiks izpildītas starptautiskās saistības, tiek noteikti projektā, norāda attiecīgo projekta vienību vai dokumentu, kurā sniegts izvērsts skaidrojums, kādā veidā tiks nodrošināta starptautisko saistību izpilde | Informācija par to, vai starptautiskās saistības, kas minētas šīs tabulas A ailē, tiek izpildītas pilnībā vai daļēji.Ja attiecīgās starptautiskās saistības tiek izpildītas daļēji, sniedz skaidrojumu, kā arī precīzi norāda, kad un kādā veidā starptautiskās saistības tiks izpildītas pilnībā.Norāda institūciju, kas ir atbildīga par šo saistību izpildi pilnībā |
| - | - | - |
| Vai starptautiskajā dokumentā paredzētās saistības nav pretrunā ar jau esošajām Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām | Projekts šo jomu neskar. |
| Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | 2020.gada … noteikumu projekts tika publicēts ministrijas tīmekļa vietnē … kā aŗī Valsts kancelejas tīmekļvietnē …  |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Sabiedrība var izteikt priekšlikumus un līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē. |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Sabiedrības viedokļi tiks izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā. |
| 4. | Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas |  Projektā noteiktais attieksies uz:1) Atzīšanas institūcijām saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās”,2) personām, kas veic pastāvīgu profesionālo darbību ārvalstīs un pretendē uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu Latvijā reglamentētajā profesijā,3) nodibinājumu “Akadēmiskās informācijas centrs”,4) ministrijām, kuras ir vadošās valsts pārvaldes iestādes reglamentētajai profesijai atbilstošās politikas jomā. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem |  Projekts neietekmēs pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru. Projekta izpilde neprasa jaunu institūciju izveidi, esošu institūciju likvidāciju vai reorganizāciju, neietekmēs cilvēkresursus.  |
| 3. | Cita informācija | Nav.  |

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

Vizē:

Valsts sekretāre L. Lejiņa

Stūre, 67047899

Inese.Sture@izm.gov.lv

1. Turpmāk ērtības labad tiks lietota atsauce tikai uz direktīvu 2005/36/EK [↑](#footnote-ref-1)