**Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |
| --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Noteikumu projekts (turpmāk – projekts) sagatavots, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 23. maija sēdes protokollēmuma “Noteikumu projekts “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””” (prot. Nr. 27 11.§) 2.2. apakšpunktā doto uzdevumu un Ministru kabineta 2018. gada 6. marta sēdes protokollēmumu “Par Ministru kabineta 2017. gada 23. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" (prot. Nr. 14 11.§) 2.2. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi”, lai veiktu izmaiņas profesiju nosaukumos un kodos atbilstoši aktuālajiem Profesiju klasifikatorā iekļauto profesiju nosaukumiem un kodiem. Projekts stājas spēkā parakstīšanas dienā. |

|  |
| --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** |
| 1. | Pamatojums | Ministru kabineta 2017. gada 23. maija sēdes protokollēmuma “Noteikumu projekts “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām””” (prot. Nr. 27 11.§) 2.2. apakšpunktā dotais uzdevums nosaka Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2017. gada 31. decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”” (turpmāk – projekts). Uzdevums pagarināts ar Ministru kabineta 2018. gada 6. marta sēdes protokollēmumu “Par Ministru kabineta 2017. gada 23. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 27 11.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"" 2.2. apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi” (prot. Nr. 14 11.§) līdz 2018. gada 2. jūlijam. |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība. | Projekts izstrādāts ar mērķi precizēt Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumus Nr. 733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 733), lai risinātu šādas problēmu grupas:1. Precizēts MK noteikumu Nr. 733 nosaukums, to izsakot vienkāršākā formā (projekta 1.punkts).2. Projekts ir izstrādāts, lai saskaņotu MK noteikumu Nr. 733 1. un 2. pielikumā uzskaitītos amatus un profesijas ar Profesiju klasifikatorā iekļautajiem profesiju nosaukumiem un kodiem. Lai profesiju saraksts būtu pārskatāms un atbilstošs Profesiju klasifikatora profesiju, arodu, amatu, specialitāšu sarakstam, kas nodrošina starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, un noteikumu lietotājam būtu vieglāk un saprotamāk atrast profesijai nepieciešamo valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi, ir izveidots viens pielikums (1. pielikums) ar izmainītu formu, t.i., profesiju klasifikācija ir izveidota tabulas veidā, kurā iekļauti profesiju grupas nosaukumi un konsolidēti 1. un 2. pielikumā uzskaitītās profesijas, to kodi saskaņā ar Profesiju klasifikatoru un līdz šim noteikto valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi (projekta 2. – 6. punkts).Ņemot vērā, ka noteikumu Nr.733 2.pielikumā līdz šim ir ietvertas profesijas un amati, kuriem noteikts zemāks amata pienākumu pildīšanai nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe nekā identiskām profesijām un amatiem šo noteikumu 1.pielikumā, 1. un 2. pielikuma konsolidēšanas rezultātā izmaiņas skar šādas profesijas:Personām, kuru profesijas un amati bija iekļauti šo noteikumu [2.   pielikumā](https://likumi.lv/ta/id/194735#piel2) un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar kodiem:1.1. 2431 09 Patentu AĢENTS, 2631 02 EKONOMISTS, 3152 14 Tāljūras LOCIS, 3152 15 LOCIS, 3259 01ORTOĒPISTS, 5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS, 3259 05 KOSMĒTIĶIS (ārstniecības persona) – nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1);1.2. 3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija), 3512 02 Datortehniķis, 4224 01 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS, 4311 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija), 5151 17 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS, 5322 01 Slimu bērnu AUKLIS; 5322 02 APRŪPĒTĀJS, 5414 04 APSARGS – nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms vidējā līmeņa 2.pakāpē (B2);1.3. 5142 13 PIRTNIEKS – nepieciešams valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms vidējā līmeņa 1.pakāpē (B1).1.4. Izmaiņas skar personas, kuru profesijas un amati iekļauti šo noteikumu [1.pielikumā](https://likumi.lv/ta/id/194735#piel2)  un Profesiju klasifikatorā klasificēti ar mazo grupu atsevišķo grupu kodiem 6222 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejnieki, 6223 Jūras, tāljūras zvejnieki, 6224 Mednieki, 7212 Metinātāji un griezēji, 7213 Valcētāji un skārdnieki, 7214  Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji, 7215 Takelētājs, 7221 Kalēji un presētāji, 7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki, 7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori, 7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji, par nepieciešamo valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu nosakot zemākā līmeņa 2.pakāpi (A2), pieņemot, ka tas ir minimālais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe elementārai darba drošības un veicamo darba uzdevumu izpildes nodrošināšanai.Noteikumu projekts paredz pārejas laiku līdz 2020. gada 1.jūlijam, lai nepieciešamības gadījumā apgūtu noteikto valsts valodas prasmes līmeni (projekta 10.punkts).2. Noteikt, ka valsts valodas prasmes pārbaudi nekārto personas, kas nav sasniegušas 12 gadu vecumu – regulējums paredz atbrīvot no valsts valodas prasmes pārbaudes nepilngadīgus bērnus, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu un vēlas pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu. Šobrīd nepilngadīgiem bērniem, tajā skaitā, pirmsskolas vecuma nepilngadīgajiem, nav paredzēti atbrīvojumi no valsts valodas prasmes pārbaudes, līdz ar to būtiski ierobežojot bērnu tiesības saņemt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā un, atsevišķos gadījumos, arī pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Saskaņā ar Padomes 2003.gada 22. septembra direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu valstis ir tiesīgas pārbaudīt, vai bērns, kas ir vecāks par 12 gadiem, izpilda nosacījumus par integrāciju, ko paredz spēkā esošie tiesību akti, tādēļ būtu lietderīgi šo 12 gadu vecumu noteikt kā robežšķirtni arī nacionālajā normatīvajā regulējumā, paredzot atbrīvojumu no valodas prasmes pārbaudes bērniem, kas nav sasnieguši 12 gadu vecumu. (projekta 7. punkts). 3. Valsts valodas prasmes rakstveida daļas izpildes laiks pagarināts par 30 minūtēm, jo līdz šim iegūto pārbaudes rezultātu analīze un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāju sniegums rakstu prasmes pārbaudē liecina, ka objektīvai valodas rakstītprasmes novērtēšanai nepieciešams palielināt rakstītā teksta apjomu, līdz ar to nepieciešams palielināt arī laiku uzdevumu izpildei (projekta 8. punkts).4. Precizēta iesnieguma veidlapa 6. pielikumā, ņemot vērā plānoto grozījumu noteikumu virsraksta redakcijā, Oficiālās elektroniskās adreses likuma pārejas noteikumu 4.punktu, kas nosaka, ka Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5.panta otrajā daļā minētās personas (Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta fiziskā persona no 14 gadu vecuma un Uzņēmumu reģistrā reģistros nereģistrēta persona) e-adresi izveido no 2018.gada 1.jūnija) (projekta 9. punkts).  |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Noteikumu projektu ir izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Iekšlietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts robežsardzi, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi Izglītības un zinātnes ministrijas organizētās darba grupas ietvaros (izveidota ar Izglītības un zinātnes ministrijas 25.09.2017. rīkojumu Nr.315 “Par darba grupas izveidi”). |
| 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 | Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, privāto iestāžu, organizāciju, komercsabiedrību darbinieki, pašnodarbinātās personas, kas veic noteiktas publiskas funkcijas, ārvalstu speciālisti un komercsabiedrību ārvalstu padomes locekļi, kuri strādā Latvijā. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Nav |
| 3. | Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 4. | Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums | Noteikumu projekts šo jomu neskar. |
| 5. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem |
| **Rādītāji** | **2019.gads** | Turpmākie trīs gadi (*euro*) |
| **2020.gads** | **2021.gads** | **2022.gads** |
| Saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar budžetu kārtējam gadam | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2018.gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2018.gadu | Izmaiņas, salīdzinot ar kārtējo 2018.gadu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Budžeta ieņēmumi: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. pašvaldību budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Budžeta izdevumi: | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 2.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. valsts speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Finansiālā ietekme: | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 3.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Finanšu līdzekļi papildu izde­vumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu samazinājumu norāda ar "+" zīmi) | X | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Precizēta finansiālā ietekme: | X | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 5.1. valsts pamatbudžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. speciālais budžets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. pašvaldību budžets  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Detalizēts ieņēmumu un izdevu­mu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā): | Nav. |
| 6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins |
| 6.2. detalizēts izdevumu aprēķins |
| 7. Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu** |
| 1. | Nepieciešamie saistītie tiesību aktu projekti | Nav. |
| 2. | Atbildīgā institūcija | Nav. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

|  |
| --- |
| **V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām** |
| Noteikumu projekts šo jomu neskar. |

|  |
| --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** |
| Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un nodrošinātu iespēju izteikt viedokli, noteikumu projekts pirms tā iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ievietots Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē <http://izm.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba>. |
| Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Viedokļi, kas tiks saņemti pēc projekta pieteikšanas Valsts sekretāru sanāksmē, tiks izvērtēti un iestrādāti noteikumu projektā un tā anotācijā, ja tas būs iespējams. |
| Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Par Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē publiskoto noteikumu projektu sabiedrības viedokļi ir/nav saņemti. |
| Cita informācija | Nav. |

|  |
| --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, Valsts valodas centrs, Valsts izglītības satura centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Netiek paplašinātas vai sašaurinātas esošo institūciju funkcijas.Noteikumu projekta īstenošanu nodrošinās jau esošās institūcijas un jaunas netiks veidotas, tāpat noteikumu projekta īstenošana tiks nodrošināta institūciju esošo cilvēkresursu ietvaros. |
| 3. | Cita informācija | Nav |

Izglītības un zinātnes ministrs

Vīza:

Valsts sekretāre Līga Lejiņa