|  |  |
| --- | --- |
| Številka: | 024-5/2022-3340-5 |
| Datum: | 11. 05. 2023 |

**Zadeva: Zapisnik 3. seje Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi**

**Začetek seje: 11. 5. 2023, ob 10.00, Ministrstvo za kulturo (MK), sejna soba 329, Maistrova 10, 1000 Ljubljana**

**Prisotni člani delovne skupine:**

1. Ines Kežman
2. Uroš Veber
3. Petra Hazabent
4. Mija Aleš
5. dr. Tomaž Simetinger
6. dr. Sonja Kralj
7. Tjaša Pureber
8. Mihael Kelemina

**Opravičeno odsotni:**

1. Inga Remeta

**Predlagani dnevni red:**

1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 2. seje delovne skupine z dne 9. marec 2023
2. Poročilo MK in skupna razprava o poteku posvetov o spremembah NPK in akcijskega načrta
3. Razprava o inflaciji in draginji
4. Razno

**1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 2. seje delovne skupine z dne 9. marec 2023**

**Sklep 1: Člani delovne skupine potrjujejo dnevni red 2. seje Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi.**

Sklep je bil soglasno potrjen z 8 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN\_A.

**2. Poročilo MK in skupna razprava o poteku posvetov o spremembah NPK in akcijskega načrta**

Tjaša Pureber pove, da je MK opravilo 12 regijskih posvetov. Na vabilo se je odzvalo prek 700 ljudi, paleta obiskovalcev je bila izjemno široka. Skupaj s predlogi, prispelimi preko spletnega obrazca, je zabeleženih že več kot 800 predlogov, ki jih ministrstvo trenutno procesira. Sledili bodo interni pogovori s SFC, JAK in JSKD. Znotraj ministrstva bo imenovana delovna skupina, v toku imenovanja je medresorska delovna skupina. Ministrstvo želi z različnimi resorji ustvariti permanentno delovno skupino, ki bi se ukvarjala s tem, kako umestiti kulturo v druge sektorje. Za vsako od prečnih politik bo imenovana fokusna skupina. Besedilo NPK-ja bo pripravljeno čez poletje, nato bo obravnavano na dialoških skupinah, na Nacionalnem svetu za kulturo, gradivo bo v javni razpravi. Do konca leta bosta oba dokumenta v proceduri. Trenutno na Direktoratu za razvoj kulturnih politik (DRKP) izvajajo kvalitativno analizo. Za posamezna področja so prejeli veliko predlogov, ki se nanašajo tako na razvojni preboj kot na sanacijo obstoječega stanja. Tjaša Pureber pove, da bosta na junijski seji dialoške skupine za javne zavode obravnavani dve prečni politiki NPK-ja in da bo ministrstvu pri pisanju besedila za NPK v veliko pomoč, če se za to odloči tudi dialoška skupina za NVO.

Uroša Vebra zanima, kako bodo izbrane fokusne skupine in ali ostajajo predlagane prečne politike nespremenjene. Tjaša Pureber pove, da na posvetih ni bilo predlogov za spremembo prečnih politik. Glede fokusnih skupin Tjaša Pureber odgovori, da se pogovarjajo z različnimi ljudmi, ki delujejo v kulturi in izven nje. Sestava skupin je še odprta. Odprti so tudi za predloge.

Uroš Veber kot eno od možnih prečnih politik za obravnavo predlaga digitalizacijo. Meni, da se bodo lažje odzvali na bolj konkretna vprašanja, saj so prečne politike definirane ohlapno. Tjaša Pureber poudari, da je prav konkretizacija namen fokusnih skupin.

1. **Razprava o inflaciji in draginji**

Uroš Veber pove, da je kumulativna inflacija za zadnjih 24 mesecev okrog 18%. Ukrepa, ki sta se dotikala nevladnega sektorja, sta bila ukrepa SPIRIT in regulacija elektrike, ki velja do konca leta 2023. Ukrepa inflacije nista ustavila, ampak zmanjšala. Meni, da bo inflacija do konca leta 20% ali celo 25%, zato je treba najti rešitev, kako izvesti programe za 25% manj sredstev.

Dr. Tomaž Simetinger doda, da je primerjava 4-mesečnega obdobja letos in minulo leto, ki so jo za področje ljubiteljstva izvedli na JSKD-ju, pokazala, da se je poraba povečala za 100%. Ne glede na povečevanje sredstev bo verjetno treba odrezati del programa. Borut Pelko pritrdi, da so se stroški povečali več kot za 25%. Stroški energentov v javnih zavodih so se povišali za 100%, česar tega vsa vodstva niso predvidela, občina pa ne zagotavlja dodatnih sredstev. Posledice podražitve bodo dolgotrajne, ljudje pa bodo posledično še v večjem številu zapuščali sektor. Uroš Veber izpostavi, da je ob odlivu kadrov bistveno manjši tudi pritok novih ljudi.

Mija Aleš doda, da problema ne moremo gledati zgolj skozi zaposlitveno shemo, saj večina ljubiteljskih kulturnih društev nima nobenega zaposlenega, se pa srečuje z istimi problemi. Dr. Tomaž Simetinger opozori, da je staro razdvojevanje profesionalne in ljubiteljske kulture nevarno. Govorimo o istem ekosistemu, zato ne smemo razmejevati, s čimer se prisotni strinjajo. Dr. Simetinger doda, da je veliko neizkoriščenih priložnosti na lokalni ravni. Sam bi razmišljal, kako spodbujati lokalne odločevalce.

Tjaša Pureber pove, da se zaveda, da je nujna sistemska rešitev. Ministrstvo to pokuša misliti na več paralelnih nivojih, kjer se odvijajo konkretni koraki. Kar se tiče lokalne skupnosti, so bili pri pripravi posvetov sodelavci DRKP v stiku z večino občin v Sloveniji. 22 junija bo potekalo srečanje predstavnikov ministrstva in županov (vabljeni bodo župani in županje vseh občin). Zaradi avtonomije lokalne samouprave jim ministrstvo ne more nalagati obvez, lahko pa predstavi primere dobrih praks in spodbuja dialog.

Tjaša Pureber predstavi, koliko sredstev je bilo v zadnjem letu porabljenih za nevladne organizacije. Ministrstvo je za tožbe (in sprejetjem v financiranje po ponovni presoji vlog) in s povečanjem sredstev na enoletnih razpisih na postavkah za ustvarjalnost nevladnih organizacij zagotovilo dodatnega 1,9 milijona evrov, kar je za NVO sektor največji dosedanji letni influks na veljavni proračun. Ministrstvo se zaveda, da to še vedno ni dovolj. Rešitev so iskali na več načinov. Pogledali so večletne pogodbe, sklenjene pred prihodom aktualne vlade. Preverili so, če bi glede na nove nepričakovane okoliščine sredstva lahko povečali z aneksi. Pogovarjali so se s pravniki, mrežami, drugimi ministrstvi. Ovira je formulacija na programskih razpisih. Če je prijavitelj prejel 90 točk ali več, je bil sofinanciran v 100% zaprošene vrednosti (zaprošeni znesek znotraj 70% financiranja ministrstva), zato aneksi niso mogoči. V ZUJIK namreč ni dikcije, ki bi v izrednih razmerah omogočala valorizacijo. V razpisu za profesionalizacijo je na drugi pravni podlagi aneks omogočen znotraj pogodbene vrednosti v smislu povišanja urne postavke, skupna sredstva pa so ostala nespremenjena.

Do konca tega leta oziroma v začetku naslednjega bo spisan predlog ZUJIK, kjer bomo iskali rešitev za člen o možnostih sprememb na podlagi višje sile, kjer pa želimo biti previdni, da to ne bo vodilo v nižanje dogovorjenih vsot za NVO sektor. To bo opcija za vse prihodnje razpise, ne reši pa obstoječega cikla. Za ministrstvo je nesprejemljivo, da bi sredi leta razveljavilo veljaven programski razpis, kjer izbrani prijavitelji že delajo drugo leto. Uroš Veber meni, da je tudi to opcija, saj programsko podprte organizacije vsako leto oddajajo program, ki je podoben prijavi. Ostali udeleženci seje se z njegovim predlogom o razveljavitvi obstoječega programskega razpisa niso strinjali.

Pureber predstavi še drugo možnost, ki jo ministrstvo razume kot komplementaren ukrep. Organizacije lahko, podobno kot v času epidemije, individualno kontaktirajo skrbnike in se dogovorijo, da ob obstoječem znesku na drugačen način opredelijo realizacijo zaradi novih okoliščin.

Uroš Veber opozori, da so na področju intermedijske umetnosti postopki prepočasni. Prosi, da ministrstvo razmere uredi. Dr. Sonja Kralj odgovori, da je na ministrstvu volja, da se postopki pohitrijo, a so številni postopki počasni zaradi ZUP-a. Borut Pelko izpostavi, da so razpisi in pozivi na JSKD-ju že deset let digitalizirani. Miha Kelemina pove, da je bil na ministrstvu ustanovljen Sektor za digitalizacijo, ki se bo pospešeno ukvarjal z vzpostavljanjem digitalnega okolja za razpise, Tjaša Pureber pa doda, da uvajajo primere dobrih praks za skrajševanje postopkov, kjer je to zakonsko mogoče.

Tjaša Pureber predstavi še tretji predlog ukrepa. Pove, da je MK našlo sredstva. Izčrpali so vse druge pravne možnosti, edina možnosti, ki je na voljo, je zato nov poziv, ki pa za organizacije pomeni dodatno delo. Člane in članice vpraša, kaj menijo o predlogih.

Ines Kežman zanima, ali gre za nov poziv. Tjaša Pureber potrdi in doda, da bo poziv čim bolj poenostavljen.

Boruta Pelka zanima, kaj bo z organizacijami, ki niso programsko podprte. Lokal Patriot na več razpisih ni bil uspešen. Kot problematičnega izpostavi minuli programski razpis. Zavrnjene organizacije nimajo veliko možnosti. Obstaja strah, da se zameriš s tožbo. Kot edino možnost vidi dodaten programski razpis na vsaki dve leti. Meni, da je 4-letno obdobje čakanja zavrnjenih in novih prijaviteljev na nov razpis predolgo. Opozori, da je obdobje med dvema programskima razpisoma na Uradu za mladino dve leti, na občini pa so razpisi po navadi na tri leta. Petra Hazabent doda, da je 4-letna pogodba nujna, da organizacija ni konstantno v obdobju razpisov. Pelko pojasni, da je imel v mislih štiri- ali osemletno pogodbo, razpis za nove organizacije pa bi bil na vsaki dve leti.

Tjaša Pureber pove, da so o tem na ministrstvu razmišljali. Zaveda se, da lahko organizacije leto ali dve preživijo brez financiranja, štirih let brez programskega financiranja pa težje. Miha Kelemina izrazi pomislek, ali obstaja pravna možnost, da se izvede razpis za področje, kjer je isti razpis že v teku. Uroš Veber doda, da če taka ovira obstaja, naj se odpravi. Člani in članice se strinjajo, da je v ZUJIK-u treba opredeliti izredne razmere.

Petra Hazabent vpraša, zakaj se ministrstvo glede aneksov ne more pogajati z dejstvom, da so se dvignili življenjski stroški, sorazmerno pa tudi stroški dela. Tjaša Pureber ponovi, da ni pravne podlage, ki bi to opredeljevala. Edina rešitev je zato sistemska rešitev s spremembo ZUJIK.

Glede možnosti spreminjanja obstoječe pogodbe Uroš Veber meni, da je odvisna od vsakega posameznega prijavitelja. Kar se tiče novega poziva, pa je odvisno od tega, kaj se od prijaviteljev pričakuje. Veber potrdi, da je opazno, da je bilo sredstev več, ker dobivajo več prošenj za sodelovanje, kar pa pomeni tudi dodatno delo in dodatne stroške za njih. Posledično skrajšujejo svoj program. Uroš Veber pove, da bo poziv zagotovo vzbudil določeno nezadovoljstvo, bodo pa člani in članice prenesli sporočilo, da gre za dober namen. Miha Kelemina doda, da o pozivu ne moremo govoriti pred rebalansom.

Uroš Veber predlaga, da se ob potencialni valorizaciji v ZUJIK ta ne dela le na inflacijo, ampak se določi indeks, sestavljen iz dveh komponent, ob inflaciji še npr. rast plač ali rast minimalne plače. Sestavljen indeks naj bo splošen, obstoječ v drugih mehanizmih in naj se ne sklicuje na podatke iz UMAR-ja, ki je v sestavi Vlade.

**4. Razno**

Uroš Veber predlaga, da dialoška skupina preide na točko razno. Izpostavi načrtovanje skupne seje treh dialoških skupin. Predlaga, da se pred sejo dobijo predsedniki in podpredsedniki in določijo skupne točke, ki bodo bodisi po ena točka na področje (JZ, NVO, SVK) bodisi prečne politike NPK-ja. Tjaša Pureber predlaga srečanje prek spleta.

Tjaša Pureber predstavi pobudo dialoške skupine za JZ, da bi na skupni seji spregovorili o izzivih sodelovanja med javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi, kar se zdi članom in članicam sprejemljivo. Izkupiček take razprave bi ministrstvo vključilo v prečno politiko upravljanja v NPK-ju.

Borut Pelko se ob 11.36 opraviči in zapusti sejo.

Dr. Sonja Kralj obvesti o razpisu za rezidence v New Yorku, Berlinu, Londonu in na Dunaju. Razpis gre v smer lajšanja administrativnih bremen. Na podlagi letošnjih izračunov bodo izračunali pavšale. Pove, da ima ministrstvo vedno težavo zapolniti dunajsko rezidenco, zato bo vesela diseminacije razpisa. Razpis bo objavljen 2. 6. in ne konec leta kot minula leta. Odprt bo do 8. 9., da bo prijava mogoča čim širšemu krogu ljudi, rezultati pa bodo znani že v letošnjem letu. Zgodnja objava rezultatov bo omogočala programsko sodelovanje s centroma SKICA. Mreženje in potencialna sodelovanja lahko rezidentom ponudi tudi veleposlaništvo, zato bodo tudi v tem segmentu razpisa predlagali izboljšave. Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje o reformi rezidenčne politike razmišlja skupaj z Motovilo. Razmišljajo o sodelovanju s kulturnimi centri drugih držav, izmenjavami med rezidencami idr. Dr. Kralj pojasni, da ne gre za rušenje obstoječega sistema rezidenc, ampak za dopolnjevanje z novimi modeli, da se bo vzpostavljena mreža približala zahtevam časa. Razmišljajo o možnosti povezovanj na dveh ravneh - ob tujini se želijo povezati še z rezidencami lokalnih skupnosti, stanovskih in nevladnih organizacij ter JSKD-jem v Sloveniji.

Miha Kelemina pove, da je ministrstvo JSKD-ju namenilo dodatna sredstva za javni razpis za ljubiteljsko kulturo PR-2023 in razpis Etn-2023 in predlagalo preoblikovanje poziva za opremo. Dr. Tomaž Simetinger pojasni, da bo Etn-2023 objavljen po rebalansu in objavi v UL. Razpis PR-2023 je bil že v teku, preostala sredstva bodo zato razdelili naknadno. Pri investicijah je šlo za bolj komplicirano pravno vprašanje, saj niso vedeli, ali bo za izvedbo poziva treba spremeniti DIP (ki vsebuje izločitveni kriterij, da se ne smejo prijaviti organizacije, ki dobijo več kot 20.000 EUR javnih sredstev). Po novem se bodo lahko na poziv prijavile tudi profesionalne organizacije, ne le ljubiteljske. Za pomoč pri preoblikovanju poziva bodo prosili Asociacijo.

Dr. Tomaž Simetinger obenem opozori na težave na področju ljubiteljske kulture. Na lokalni ravni ni koherentne politike, ni mehanizmov, kako lokalne oblasti spodbuditi k sodelovanju. Prav tako nimajo zagovorniških organizacij. Miha Kelemina pove, da ministrstvo junija načrtuje sestanek z vsemi župani. Uroš Veber predlaga, da se naslovi financiranje tako ljubiteljske kot profesionalne nevladne kulture.

Uroš Veber predlaga še, da je na naslednji seji splošna debata o prostorih, kjer bo skupina detektirala težave, ki jih lahko na jesenski seji obravnava poglobljeno.

**Sklep 2: Tema junijske seje bo kulturna infrastruktura.**

Sklep je bil soglasno potrjen z 7 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 glasovi VZDRŽAN\_A.

Uroš Veber kot eno od možnih tem obravnave predlaga digitalizacijo. Petra Hazabent predlaga temo Pogoji dela in delavske pravice. Veber opozori, da je v nevladnih organizacijah malo zaposlenih, zato velja temo obravnavati, ko bo DRKP predstavil reformo področja samozaposlenih v kulturi. Tjaša Pureber pove, da paralelno potekata dva procesa - odpira se obe prilogi Uredbe za samozaposlene, ki bosta poleti šli v javno razpravo. Na junijski seji bodo z dialoško skupino SVK razpravljali o novem modelu karierne dinamike. Obvesti še, da potekajo pogovori o vključitvi prekarnih delavcev v kolektivno pogodbo v kulturi. Uroš Veber pozove, da ministrstvo o napredku redno obvešča delovno skupino ter teme obravnava na skupnih sejah, saj gre za strukturne premike, ki se dotikajo vseh in bi lahko spremenili kvaliteto odnosov.

Seja se je končala ob 12.05.

**Zapisal:**

Miha Kelemina, svetovalec ministrice za kulturo

**Podpisi:**

**Tjaša Pureber, generalna direktorica Direktorata za razvoj kulturnih politik**

**Uroš Veber, predsednik Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami v kulturi**

**Poslano (po e-pošti):**

**- članom in članicam delovne skupine**

**- ostalim udeležencem seje delovne skupine**