**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проєкту постанови Кабінету Міністрів України**

“**Про внесення змін до Порядку акредитації кваліфікаційних центрів**”

**1. Мета**

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку акредитації кваліфікаційних центрів” (далі – проєкт акта) розроблено з метою унормування деяких питань, пов’язаних із проведенням процедури акредитації Національним агентством кваліфікацій, а також питань діяльності кваліфікаційних центрів, пов’язаних із внесенням змін та/або втратою чинності професійних стандартів. Проєктом акта передбачено внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 986 “Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів”, якою затверджено Порядок акредитації кваліфікаційних центрів (далі – Порядок), що визначає кваліфікаційні центри як суб’єктів, уповноважених на оцінювання і визнання результатів навчання осіб, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій, а також визнання в Україні відповідних професійних кваліфікацій, здобутих в інших країнах.

Положення проєкту акта спрямовані на гармонізацію національної системи кваліфікацій із міжнародними стандартами, а також спрощення процедур акредитації через уточнення нормативних вимог до суб’єктів, які здійснюють таку діяльність.

**2. Обґрунтування необхідності прийняття акта**

Проєкт акта розроблено для унормування та оптимізації процедури акредитації юридичних осіб, структурних або відокремлених підрозділів юридичних осіб, що мають намір набути статусу кваліфікаційного центру та здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання осіб, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій, визнавати в Україні відповідні професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

**3. Основні положення проєкту акта**

Проєктом акта передбачено внесення змін до Порядку, зокрема:

1) унормування окремих питань діяльності Агентства, пов’язаних з акредитацією кваліфікаційних центрів, задля їх оптимізації та актуалізації;

2) доповнення Порядку новими положеннями щодо процедури переоформлення Агентством сертифікатів про акредитацію кваліфікаційних центрів;

3) визначення алгоритму дій Агентства та кваліфікаційних центрів у разі зміни чи втрати чинності професійних стандартів;

4) проведення моніторингу діяльності кваліфікаційних центрів;

5) уточнення додатків до Порядку.

**4. Правові аспекти**

Правовою підставою розроблення проєкту акта є:

Конституція України;

Закон України “Про освіту”;

Закон України “Про вищу освіту”;

постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 1029 “Деякі питання Національного агентства кваліфікацій” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2024 року № 1141 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1029”);

постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 986 “Деякі питання акредитації кваліфікаційних центрів”, інші нормативно-правові акти.

**5. Фінансово-економічне обґрунтування**

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету України та місцевих бюджетів. Акредитація здійснюється за рахунок коштів заявників – потенційних кваліфікаційних центрів.

**6. Позиція заінтересованих сторін**

Проєкт акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної, та не потребує погодження: уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, їх спілок.

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не потребує розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

**7. Оцінка відповідності**

Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи проєкту акта не проводилися.

**8. Прогноз результатів**

Прийняття проєкту акта дозволить оптимізувати процеси, пов’язані з проведенням процедури акредитації юридичних осіб, структурних або відокремлених підрозділів юридичних осіб, що мають намір набути статусу кваліфікаційного центру та здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання осіб, зокрема здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння/підтвердження професійних кваліфікацій, визнавати в Україні відповідні професійні кваліфікації, здобуті в інших країнах.

Зокрема, внесення змін до Порядку уточнює тривалість окремих етапів процедури акредитації кваліфікаційних центрів, унормовує порядок дій Агентства та кваліфікаційного центру при зміні та/або втраті чинності професійного стандарту, порядок проведення моніторингу діяльності кваліфікаційних центрів, змінює та доповнює додатки до Порядку, враховуючи практику його застосування.

Унормування процедури акредитації кваліфікаційних центрів Агентством та регулювання окремих аспектів їх діяльності сприятиме ефективному виконанню завдань, що стоять перед державою у сфері Національної системи кваліфікацій, забезпечуючи їх відповідність вимогам сучасного ринку праці та потребам економіки країни.

Реалізація акта не матиме негативного впливу на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.