Priloga I

Za izjemne dosežke, ki izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Republiki Sloveniji ali tujini, iz 3. člena zakona štejejo ta prejeta nacionalna priznanja in nagrade:

1. Prešernova nagrada za življenjsko delo na področju umetnosti (ki jo od leta 1947 podeljuje Upravni odbor Prešernovega sklada);
2. nagrada Prešernovega sklada za vrhunske umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni v zadnjih treh letih (ki jo od leta 1962 podeljuje Upravni odbor Prešernovega sklada);
3. odlikovanja na podlagi Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), pri katerih je iz utemeljitve razvidno, da so bila prejemnikom podeljena za delo na področju umetnosti (ki jih podeljuje predsednik ali predsednica republike v skladu z Zakonom o odlikovanjih Republike Slovenije);
4. nagrada Milke in Metoda Badjure (ki se je do leta 2023 imenovala nagrada Metoda Badjure in jo od leta 1995 za življenjsko delo na področju filmskega ustvarjanja podeljuje Slovenski filmski center);
5. Borštnikov prstan (ki ga za vrhunske umetniške dosežke ali življenjski opus igralca ali igralke od leta 1970 podeljuje Festival Borštnikovo srečanje SNG Maribor);
6. nagrada Jožeta Babiča (ki jo je do leta 2007 podeljevala RTV Slovenija za posebne dosežke na področju igrane in dokumentarne produkcije);
7. nagrada Zlatnik poezije (ki se od leta 2005 podeljuje za pesniški opus, od leta 2021 je podeljevalec Hiša kulture Mestne občine Celje);
8. nagrada kresnik (ki jo od leta 1991 za najboljši roman leta podeljuje časopisna hiša Delo);
9. nagrada Slavka Gruma (ki jo za najboljše slovensko dramsko besedilo od leta 1979 podeljuje festival Teden slovenske drame Prešernovega gledališča Kranj);
10. nagrada večernica (ki jo od leta 1998 za najboljše delo s področja mladinske književnosti podeljuje več stanovskih organizacij pod pokroviteljstvom časnika Večer);
11. nagrada Riharda Jakopiča za življenjsko delo (ki jo za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju podeljujejo Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Moderna galerija v Ljubljani, Slovensko društvo likovnih kritikov in Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov; nagrada se podeljuje od leta 1969, za življenjsko delo od leta 2021);
12. Betettova nagrada (ki jo je do leta 2012 za življenjsko delo opernih in baletnih poustvarjalcev podeljevalo Društvo glasbenih ustvarjalcev Slovenije);
13. Kozinova nagrada (ki jo od leta 1994 za zaokrožen skladateljski opus podeljuje Društvo slovenskih skladateljev);
14. nagrada Pie in Pina Mlakarja (ki jo od leta 2007 vsaka tri leta za življenjsko delo na področju baletne koreografije podeljuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije);
15. nagrada Lydie Wisakove za življenjsko delo (ki jo na področju plesnih dosežkov od leta 1997 podeljuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije);
16. nagrada Ksenije Hribar (ki jo od leta 2013 za vrhunski življenjski opus za vse poklice na področju sodobnega plesa vsako drugo leto podeljuje Društvo za sodobni ples Slovenije);
17. Plečnikova nagrada (ki jo za realizacijo večjega merila s področja arhitekture od leta 2004 podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika);
18. Klemenčičeva nagrada (ki jo od leta 2009 za življenjsko delo na področju lutkarstva in lutkovne umetnosti podeljuje upravni odbor društva Unima Slovenija);
19. nagrada Hinka Smrekarja za življenjsko delo (ki jo od leta 1993 za umetniške dosežke na področju ilustracije podeljujeta Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov in Slovenski bienale ilustracije);
20. velika Borštnikova nagrada za najboljšo predstavo (ki jo od leta 1970 gledališkim umetnikom podeljuje Festival Borštnikovo srečanje ali njegovi pravni predhodniki);
21. Lipovškova nagrada (ki jo Društvo slovenskih skladateljev od leta 2013 podeljuje glasbenim izvajalcem za izjemno predanost slovenski glasbi, zlasti sodobni ).