**Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 „ Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums** | |
| Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm) | Mērķis: Samazināt administratīvus šķēršļus ārstniecības personu sertifikācijas eksāmenu kārtošanā.  Risinājums: Noteikt, ka atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot pēc trīs mēnešiem (pašlaik pēc gada).  Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā parastajā kārtībā. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība** | | |
| 1. | Pamatojums | Ārstniecības likuma 29.panta pirmā daļa |
| 2. | Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumi Nr. 943 "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība" (turpmāk – Noteikumi), kas paredz, ka sertifikāts tiek piešķirts pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas specialitātē. Pēc sertifikāta iegūšanas reizi piecos gados ārstniecības personas veic resertifikāciju. Tās veikšanai nepieciešams uzrādīt dokumentus par profesionālo darbību attiecīgajā laika periodā, darba apjomu, intensitāti un kvalitāti, kā arī veikto profesionālo pilnveidi un tālākizglītību. Situācijā, kad attiecīgajā periodā nav tikusi veikta profesionālā darbība nepieciešamajā apjomā, ārstniecības personai nepieciešams kārtot sertifikācijas eksāmenu, apliecinot zināšanas specialitātē. Savukārt, ja sertificējamā ārstniecības persona nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā pēc gada (Noteikumu 46.punkts).  Lai samazinātu administratīvos šķēršļus ārstniecības personu sertifikācijas eksāmena kārtošanā un atvieglotu iespējas atgriezties medicīnas darbā, ja ārstniecības persona kādu laiku nav strādājusi specialitātē, Veselības ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”” (turpmāk – Noteikumu projekts). Noteikumu projekts paredz samazināt termiņu līdz 3 mēnešiem (šobrīd 1 gads), pēc kura ir iespējams atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu (Noteikumu projekta 5.punkts). Šobrīd normatīvos noteiktais termiņš – 1 gads -, pēc kura ārstniecības persona var atkārtoti kārtot sertifikācijas eksāmenu ir pārāk liels un mākslīgi palielina šķēršļus tam, lai ārstniecības personas atgrieztos darbā specialitātē. Tādēļ to plānots saīsināt līdz 3 mēnešiem.  Vienlaikus Noteikumu projektā tiek veikti tehniski grozījumi. Ar Noteikumu pašreizējo 11.5.apakšpunkta redakciju nav skaidri paredzētas Sertifikācijas padomes tiesības pieņemt arī tādu lēmumu, kas neatbilst sertifikācijas komisijas izteiktajam priekšlikumam, līdz ar to tiek redakcionāli precizēts Noteikumu 11.5.apakšpunkts paredzot, ka Sertifikācijas padome izvērtējot (līdz šim pamatojoties uz) sertifikācijas komisijas priekšlikumu pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu (Noteikumu projekta 1.punkts).  Ņemot vērā, ka profesionālām asociācijām var būt arī īsāki pārstāvju ievēlēšanas termiņi, nekā termiņš, kurā ievēlēts sertifikācijas komisijas sastāvs, tad jābūt iespējai sertifikācijas komisijas sastāva vēlēšanām pieskaņoties tiem. Noteikumu projekts paredz līdz šim noteikto, ka sertifikācijas padome sertifikācijas komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem, aizstāt, ka komisijas sastāvu apstiprina uz laika periodu, kas nav īsāks par diviem gadiem un nav garāks par četriem gadiem (Noteikumu projekta 2.punkts).  Noteikumu 20.punkts nosaka, ka sertifikāciju un resertifikāciju ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē veic kompetentās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes sertifikācijas komisija. Ja tādas nav, sertifikācijas padome izveido atsevišķu sertifikācijas komisiju ārstnieciskajai vai diagnostiskajai metodei. Lai noteiktu kā rīkoties situācijās, kad kompetentās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes sertifikācijas komisijas sastāvā nav nevienas attiecīgajā metodē sertificētas ārstniecības personas, noteikumu projekts paredz, ka sertifikācijas komisija var pieaicināt attiecīgajā metodē sertificētas ārstniecības personas piedalīties komisijas darbā. Komisijas sastāvu ar pieaicinātajām ārstniecības personām kopumā pēc kompetentās sertifikācijas komisijas lūguma apstiprina sertifikācijas padome (Noteikumu projekta 3.punkts).  Sertifikācijas padome pieņem lēmumu par atļauju sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu. Pieņemto lēmumu norāda sertifikācijas lapā (2.pielikums). Lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu sertifikācijas padome sertificējamai ārstniecības personai paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Atļauju sertificējamai ārstniecības personai kārtot sertifikācijas eksāmenu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā sagatavo sertifikācijas komisija. Šobrīd noteiktā kārtība ir pārāk sadrumstalota un smagnēja, jo sertifikācijas padomes pieņemto lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu ārstniecības persona uzzina no sertifikācijas padomes, savukārt par sertifikācijas padomes pieņemto lēmumu atļaut kārtot sertifikācijas eksāmenu – no sertifikācijas komisijas. Ņemot vērā minēto, Noteikumu projekts paredz precizēt 33.punktu, nosakot, ka sertifikācijas padome ārstniecības personai un sertifikācijas komisijai paziņo gan par atļauju kārtot eksāmenu, gan par atteikumu piešķirt sertifikātu (Noteikumu projekta 4.punkts). Vienlaikus Noteikumu projekta 10. punkts paredz papildināt Noteikumu 2. pielikuma IV. sadaļu ar norādi par eksāmena datumu pēc Sertifikācijas padomes lēmuma par atļauju kārtot eksāmenu.  Sertifikācijas padome izskata iesniegumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu un pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu. Noteikumu projekta 6.punkts paredz precizēt Noteikumu 54.punktu, nosakot, ka lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt profesionālās kvalifikācijas neformālo tālākizglītības pasākumu sertifikācijas padome profesionālās kvalifikācijas neformālā tālākizglītības pasākuma organizatoram paziņo Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā (līdzšinējā Noteikumu redakcijā kļūdaini ir norādīts, ka sertifikācijas padome lēmumu paziņo resertificējamai ārstniecības personai).  Noteikumu projekta 7.punkts paredz redakcionāli precizēt Noteikumu 61.2.apakšpunktu, nosakot, ja resertificējamā ārstniecības persona ir būtiski nokavējusi dokumentu iesniegšanas termiņu, tad sertifikācijas komisija var atteikt resertifikāciju (šobrīd var atteikt resertifikāciju, ja ārstniecības persona ir nokavējusi dokumentu iesniegšanas termiņu, proti, dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām). Sertifikācijas komisija varēs atteikt resertifikāciju, ja ārstniecības persona būs būtiski nokavējusi iesniegšanas termiņu, tas nozīmē, ka iesniegtos dokumentus nav iespējams sagatavot izskatīšanai sertifikācijas komisijas sēdē un tas būs jāpamato sertifikācijas komisijas lēmumā.  Ārstniecības likuma 39.panta otrais teikums nosaka, ka ārsts drīkst darboties apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai lietot atsevišķu izmeklēšanas vai ārstēšanas metodi tikai tad, ja viņam ir ārsta sertifikāts pamatspecialitātē. Kā arī Noteikumu 4.punkts nosaka, ka sertifikācija vai resertifikācija apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē tiek veikta tikai pēc sertifikāta saņemšanas pamatspecialitātē (izņemot Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 1. un 2.punktā noteiktos gadījumus). Noteikumu 83.punkts nosaka gadījumus, kad sertifikācijas padome aptur ārstniecības personas attiecīgā sertifikāta darbību. Noteikumu projekta 8.punkts paredz noteikt, ka sertifikācijas padome, gadījumā, ja ārstniecības persona sertifikāta derīguma termiņa laikā neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajai prasībai, sertifikācijas padome aptur attiecīgā sertifikāta darbību. Proti, ja personai nav sertifikāta pamatspecialitātē (ir beidzies tā derīguma termiņš), bet ir derīgs sertifikāta derīguma termiņš apakšspecialitātē vai papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, un persona neatbilst Ārstniecības likuma pārejas noteikumu 1. vai 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, var apturēt sertifikāta darbību (nevis to anulēt).  Noteikumu projekta 9.punkts paredz iespēju ārstniecības personai lūgt sertifikātā personas kodu aizstāt ar ārstniecības personas identifikatoru. Šobrīd ne visām ārstniecības personām ir identifikatori. Līdz ar to, ja ārstniecības personai ir identifikators, tad tiek nodrošināta iespēja ārstniecības personas sertifikātā norādīti identifikatoru. Attiecīgi sertifikācijas institūcija pēc ārstniecības personas lūguma aizstāj personas kodu ar ārstniecības personas identifikatoru. |
| 3. | Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības | Veselības ministrija, Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība. |
| 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 | Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība, ārstniecības personas, kuras pretendē uz sertifikāta saņemšanu pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē. |
| 2. | Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu | Noteikumu projekts paredz samazināt administratīvos šķēršļus un redakcionāli precizēt (padarot skaidrāk saprotamas un vienkāršākas tiesību normas) līdz ar to tiek ārstniecības personām tiek samazināts administratīvais slogs. |
| 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** |
| Projekts šo jomu neskar. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes** | | |
| 1. | Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu | Veselības ministrija saņēma un izvērtēja Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas padomes iesniegtos priekšlikumus sertifikācijas kārtības pilnveidošanai. Latvijas Ārstu biedrības valde 2019. gada 22. oktobra valdes sēdē ir konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu iesniegšanu Veselības ministrijai. Noteikumu projektā ir ietverti priekšlikumi, kas ir vērsti sertifikācijas procesa norises precizēšanai. Pārējo priekšlikumu izvērtēšanā ir nepieciešamas plašākas diskusijas.  Par Noteikumu projektu tiek organizēta sabiedriskā apspriede. |
| 2. | Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē | Informācija ir pieejama VM tīmekļvietnē |
| 3. | Sabiedrības līdzdalības rezultāti | Anotācijas sadaļa tiks precizēta pēc sabiedriskās apspriedes. |
| 4. | Cita informācija | nav |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām** | | |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem | Projekts šo jomu neskar. |
| 3. | Cita informācija | Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana tiks īstenota piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. |

Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš

Veselības ministre Ilze Viņķele

Iesniedzējs: Veselības ministre Ilze Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško

Roga 67876093

[dace.roga@vm.gov.lv](mailto:dace.roga@vm.gov.lv)