SPOROČILO ZA JAVNOST

**113. redna seja Vlade Republike Slovenije**

3. februar 2022

**Vlada sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije**

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije. Spremembe se nanašajo na določitev dela dohodnine za donacije, ki ga lahko dohodninski zavezanec nameni posameznemu šolskemu skladu.

Na podlagi sprememb 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki veljajo od 13. novembra 2021, lahko upravičenec do največ 0,3 % donacije iz dela dohodnine nameni tudi za šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi otrokom, učencem in dijakom iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Določeno je, da je ta delež določen z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer za posamezni sklad do 0,3 % dohodnine, odmerjene z dokončno odločbo od njegovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

Skupna namenitev dela dohodnine za donacije bo še vedno lahko znašala 1 % dohodnine, vendar pa namenitev posameznemu šolskemu skladu oziroma skladu vrtca ne bo smela presegati 0,3 % dohodnine.

Na enak način, kot je predvidena priprava seznama upravičencev do donacij, kot so politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti z ustreznim statusom, je s spremembami uredbe predvideno, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Ministrstvu za finance, ki pripravlja seznama upravičencev do donacij, do 28. februarja tekočega leta pošlje podatke, potrebne za določitev seznama upravičencev do donacij.

Uredba bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za finance

**Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju**

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19. V uredbi se tako spreminjajo nekatere šifre, ki se uporabljajo pri izplačilu plač in pri poročanju podatkov v informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP).

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

**Prenehanja koncesij za odvzem naplavin iz struge reke Soče, Bače, Tolminke in Save**

Vlada je izdala odločbo o prenehanju koncesij za odvzem naplavin iz struge reke Soče, Bače, Tolminke in Save. S potekom roka trajanja koncesijskih pogodb so prenehale naslednje podeljene koncesije: Avtoprevozništvu in storitve s TGM, Vladimir Jeklin s.p., Tolmin, Avtoprevozništvu Robert Žagar s.p., Srpenica, ZUPROM Prevozi in trgovina d. o. o., Tolmin, Znajder, gradbeništvo in trgovske storitve, d.o.o., Kobarid, Kolektor Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d. o. o., Kromberk, Nova Gorica, Soške elektrarne Nova Gorica d. o. o., Nova Gorica, PGM Hotič, proizvodnja gradbenega materiala d.o.o., Litija, in Savske elektrarne d.o.o., Medvode.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

**Vlada izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2022**

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10-ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13-ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 20. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20-ZIUOOPE, 189/20-ZFRO in 207/21; ZFO) in 10. člena Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim (Uradni list RS, št. 33/18 in 157/20; uredba) je Vlada Republike Slovenije izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske samoupravne narodne skupnosti v letu 2022 (odločba). ZFO-1 v tretjem odstavku 20. člena določa, da se občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma narodnim skupnostim v teh občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin. V letu 2022 ob višini povprečnine 645,20 evra znaša 0,15 % skupne primerne porabe občin oziroma obseg z odločbo zagotovljenih sredstev 1.987.312,00 evra. Z odločbo zagotovljena sredstva se bodo Mestni občini Koper in Občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš, Šalovci ter Madžarski samoupravni narodni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje, nakazala v roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.

Vir: Urad vlade za narodnosti

**Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022**

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022.

V skladu s Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (v nadaljnjem besedilu: Gozdni sklad) na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejme Vlada Republike Slovenije. upravlja in z njimi razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov, ki ga družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. plačuje Republiki Sloveniji v višini 20 % od prihodkov od prodaje lesa iz državnih gozdov ter iz naslova koncesijske dajatve, ki jo plačujejo koncesionarji na podlagi še obstoječih koncesijskih pogodb. Del skupno razpoložljivih sredstev v Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 predstavljajo tudi prenesena neporabljena sredstva Gozdnega sklada iz preteklega leta.

Načrtovan skupen obseg porabe sredstev Gozdnega sklada za leto 2022 znaša 20.284.621,77 EUR. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2022 načrtuje razdelitev teh sredstev po posameznih namenih, kot jih določa ZGGLRS.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna**

Znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje je vlada prerazporedila skoraj 4,9 milijona evrov, med drugim za zagotavljanje pravic porabe za plačilo zahtevkov za izvedbo cepljenja covid-19, ne nujnih prevozov covid-19, cepljenja gripe, plačilo nadomestil prispevkov zdravstvenega zavarovanja, ki v finančnem načrtu Ministrstva za zdravje v letu 2022 niso načrtovana, saj so se interventni ukrepi podaljšali po sprejetem proračunu in predstavljajo prioritete glede na druge, načrtovane pravice porabe.

Vlada je prerazporedila skoraj 3,3 milijona evrov z Ministrstva za kulturo na Arhiv Republike Slovenije. Sredstva se s postavke Investicije v kulturi prerazporedijo na postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov zaradi uskladitve projekta Rekonstrukcija in dozidava objekta na Poljanski cesti 40 v Ljubljani za Arhiv Republike Slovenije in Muzej slovenske osamosvojitve, ki je bil v veljavni Načrt razvojnih programov uvrščen meseca novembra 2021, ko je bila priprava predloga sprememb proračuna za leto 2022 že zaključena.

Vlada je razporedila pravice porabe v skupni višini skoraj 2,7 milijona evrov iz Rezervacije za financiranje skupnih evropskih politik (EU in slovenska udeležba) pri Ministrstvu za finance. Pravice porabe se zagotavljajo na postavki Projekti EU CZ - EU v višini 2,2 milijona evrov in na postavki Projekti EU CZ - slovenska udeležba v višini skoraj 485 tisoč evrov pri Upravi RS za zaščito in reševanje za projekt RescEU - skladiščenje zalog zaščitne opreme.

Vlada je Finančni upravi Republike Slovenije zagotovila 2,5 milijona evrov sredstev iz splošne proračunske rezervacije za pokritje obveznosti do upravičencev (samozaposleni, družbeniki itd.) za delno povrnitev izgubljenih dohodkov za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka.

Vir: Ministrstvo za finance

**Vlada odprla novo proračunsko postavko**

Vlada je pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za finance v okviru glavnega programa Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb in podprograma Poroštva in jamstva odprla novo proračunsko postavko.

Za namen izvajanja Zakona o jamstvu Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu, ki ga je Državni zbor sprejel 3. marca 2021, je treba urediti plačevanje obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz tega zakona. Z omenjenim zakonom se ureja udeležba Republike Slovenije v Panevropskem garancijskem skladu.

Zaradi transparentnega izkazovanja odhodkov državnega proračuna je vlada odprla novo proračunsko postavko. Sredstva za pokrivanje obveznosti na novi proračunski postavki se v letu 2022 zagotovijo v višini enega milijona evrov, in sicer s prerazporeditvijo pravic porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za finance iz proračunske postavke Stroški upravljanja s finančnim in nefinančnim premoženjem države.

Vir: Ministrstvo za finance

**Vlada v Načrt razvojnih programov uvrstila tri nove projekte**

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022 – 2025 proračuna Republike Slovenije v skladu s spremembo načrta financiranja uvrstila tri nove projekte.

Vladi je v Načrt razvojnih programov uvrstila tri nove projekte bilateralnega razvojnega sodelovanja. Projekti sodijo med vsebinske in geografske prioritete slovenskega mednarodnega razvojnega sodelovanja, opredeljene v Zakonu o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči in Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije.

Slovenija osredotoča svojo uradno razvojno pomoč v države in področja, kjer je najbolj učinkovita, odraža slovenske primerjalne prednosti in zmogljivosti ter zagotavlja podporo razvojnim prizadevanjem partnerskih držav v skladu z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 (cilji trajnostnega razvoja). Pri tem se med drugim upoštevajo stopnja razvoja, stabilnost in varnostne razmere ter raven vsestranskih odnosov in sodelovanja med partnersko državo v razvoju in Slovenijo.

Med tremi novimi projekti se bo eden izvajal v Bosni in Hercegovini, dva pa v Srbiji, pri čemer gre pri enem za nadaljevanje oziroma drugo fazo projekta, ki je bil že sofinanciran s sredstvi iz slovenskega proračuna. Vsi projekti so skladni s ciljem trajnostnega razvoja zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije ter s ciljem trajnostnega razvoja zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe.

Projekti, uvrščeni v Načrt razvojnih programov so Javna razsvetljava Gradiška, Javna razsvetljava Vrnjačka Banja in Avtomatizacija toplotnih postaj – 2. faza.

Vir: Ministrstvo za finance

**Za projekt podjetja Lek bo Vlada RS prispevala 6,6 milijona evrov**

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2022–2025 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Proizvodnja aseptičnih izdelkov – objekt 70« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini 6.559.542,93 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Investicija podjetja Lek d.d. predvideva vzpostavitev nove poslovne enote, ki bo zagotavljala nove proizvodne kapacitete na področju tekočih vial in prednapolnjenih brizg. S tem bo ustvarjenih 121 novih delovnih mest v Osrednjeslovenski regiji. Nova proizvodna enota bo opremljena z najsodobnejšo tehnološko opremo za aseptične procese, ki je ni na voljo v nobeni farmacevtski industriji v Sloveniji.

Vrednost celotne investicije znaša 82.620.156,11 evrov, kamor je vključen tudi davek na dodano vrednost. Investitor je s projektom pričel 15. oktobra 2021, zaključil pa ga bo do 14. oktobra 2024. Vrednost odobrene subvencije znaša 8 % odstotkov upravičenih stroškov investicije. V letu 2022 bo investitorj prejel največ do 2.977.014,78 evrov subvencije, v letu 2023 največ do 3.436.583,54 evrov in v letu 2024 največ do 145.944,61 evrov.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

**Uvrstitev novelacije projekta 3340-21-0160 Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo 2022-2023 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025**

Vlada je na današnji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila novelacijo projekta št. 3340-21-0160 »Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo 2022-2023«.

Projekt Denarne spodbude za vlaganja v AV produkcijo izvaja Ministrstvo za kulturo v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, javno agencijo RS v okviru svoje kulturne politike in v skladu z Zakonom o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije ter Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki določa postopke javnega poziva in javnega razpisa.

Namen projekta je spodbujanje vlaganj tujih producentov v razvoj avdiovizualne produkcije pri nas, vključno z razvojem in pospeševanjem potrošnje na področju avdiovizualne dejavnosti, storitvenih dejavnosti, turizma. Zakonu o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije določa, da Republika Slovenija omogoča vlaganja v avdiovizualno produkcijo na način povračila denarnih sredstev, ki ustrezajo vrednosti do 25 odstotkov upravičenih stroškov, neposredno porabljenih za produkcijo filmov in avdiovizualnih del s strani upravičenih oseb, določenih v tretjem odstavku 17.b člena tega zakona, v obdobju enega leta na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: denarno povračilo).

Cilj je razvoj avdiovizualne in filmske produkcije, povečanje konkurenčnosti avdiovizualne dejavnosti v RS, dvig zaposljivosti in dvig profesionalizacije tehničnih in avtorskih ekip.

Ocena vrednosti z novelacijo projekta je enaka višini razpoložljivih sredstev (1.000.000 EUR v letu 2022 in 1.500.000 EUR v letu 2023 za izvedbo javnega poziva na namenski proračunski postavki, skupno 2.500.000 EUR v obdobju 2022 - 2023. Z novelacijo projekta so zmanjšana prvotno načrtovana sredstva zaradi prerazporeditve sredstev v okviru proračuna Ministrstva za kulturo. V postopku medresorskega usklajevanja predloga spremembe veljavnega načrta razvojnih programov 2022-2025 je Ministrstvo za finance podalo mnenje, da po preveritvi finančnih in drugih formalnih podatkov nima pripomb.

Ministrstvo za kulturo Vladi RS na podlagi 5. točke 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 predlaga, da se novelacijo projekta številka 3340-21-0160 »Vlaganja v AV produkcijo 2022-2023« uvrsti v Načrt razvojnih programov.

Vir: Ministrstvo za kulturo

**Poročilo o izvedbi druge faze projekta prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino**

Vlada Republike Slovenije je na svoji 113. redni seji z dne 3. 2. 2022 sprejela Poročilo o izvedbi druge faze projekta prevajanja in redakcije pomembnejše slovenske zakonodaje v angleščino ter Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije naložila, da tudi v prihodnje zagotavljata prevajanje in redakcijo pomembnejše zakonodaje v angleščino.

Druga faza projekta je zajemala prevajanje ter strokovno in jezikovno redakcijo vnaprej znanega seznama predpisov kot enkratno nalogo. Seznam pomembnejših predpisov oziroma predpisov, za katere so ministrstva in vladne službe na podlagi lastnih izkušenj ali povpraševanja javnosti ocenila, da bi morali biti na voljo prevodi v angleščino, je bil določen v prvi fazi projekta. Druga faza projekta je trajala od avgusta leta 2016 do decembra 2021, ob njenem zaključku pa je bilo prevedenih, strokovno pregledanih in lektoriranih ter javno objavljenih 324 predpisov. Prevod je bil potrjen, ko je uspešno prešel vse prej navedene faze projekta. Tako usklajeni prevodi so bili nato še temeljito pregledani in oblikovani tako, da so ustrezali merilom za vključitev v zbirko prevodov in objavo na namenski podstrani spletišča Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije.

V prihodnje se bosta prevajanje in redakcija pomembnejše zakonodaje v angleščino izvajala kot stalna naloga v okviru obstoječih vladnih služb, ki sta pristojni za prevajanje in lektoriranje oziroma za vodenje in objavljanje zbirke prevodov na državnem spletišču Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije.

Vir: Služba vlade za zakonodajo

**Seznanitev vlade s poročilom o opravljenem nadzoru nad Družbo za upravljanje terjatev bank**

Vlada se je danes seznanila s Poročilom Ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 7. do 30. 9. 2021.

Ministrstvo za finance skladno z Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank izvaja nadzor poslovanja DUTB. O tem vsake tri mesece obvesti vlado in državni zbor.

DUTB je v tretjem četrtletju 2021 ustvarila 46 milijonov evrov prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 2,2 % celotne prenosne vrednosti. Skupaj v prvih treh četrtletjih 2021 pa je DUTB ustvarila 117,4 milijona evrov prilivov iz upravljanja premoženja, kar predstavlja 5,6 % celotne prenosne vrednosti portfelja in 112 % realizacijo finančnega načrta. DUTB tudi redno servisira dolg.

Vir: Ministrstvo za finance

**Vlada sprejela poročilo o razpolaganju s finančnim premoženjem države**

Vlada je danes sprejela Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države v letu 2021.

Vlada mora državnemu zboru skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 poročati o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države za preteklo leto.

Republika Slovenija je v letu 2021 prodala terjatev, ki jo je imela do družbe Vikomont v stečaju. Prejela je 171.422,11 evra kupnine.

Vir: Ministrstvo za finance

**Vlada o stališču Slovenije glede sprememb direktive o nadzorniških pooblastilih**

Vlada je danes sprejela predlog stališča Slovenije glede predloga evropske direktive o spremembi direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav in okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji ter o spremembi direktive 2014/59/EU. Slovenija predlog v splošnem podpira.

Predlagane reforme namreč dopolnjujejo regulativni okvir za obdobje po finančni krizi s ciljem, da bi povečali konkurenčnost in vzdržnost bančnega sektorja EU. Nova pravila bodo zagotovila, da bodo EU banke postale odpornejše na morebitne prihodnje ekonomske šoke, hkrati pa bodo lahko prispevale k okrevanju Evrope po pandemiji covida-19.

Predlagani ukrepi bodo hkrati zagotovili, da bodo banke še v večji meri upoštevale vidike trajnosti in s tem prispevale k prehodu na podnebno nevtralno in okoljsko vzdržno gospodarstvo. Krepitev odpornosti bančnega sektorja na okoljska, socialna in upravljavska tveganja je namreč ključno področje strategije Evropske komisije za trajnostno financiranje.

Slovenija v splošnem podpira nadgradnjo orodij za izvajanje nadzora bank, vključno z večjimi pooblastili nadzornikov za ocenjevanje nekaterih pomembnih aktivnosti bank in ključnega osebja v bankah. Nadaljnja harmonizacija na tem področju je načeloma smiselna, posebno pozornost pa je treba posvetiti predlaganemu obsegu sorazmernosti, ki mora zagotoviti enakovredno obravnavo bank iz različnih držav.

Vir: Ministrstvo za finance

**Stališče Slovenije o Predlogu uredbe o pošiljkah odpadkov**

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov in spremembi uredb (EU) št. 1257/2013 in (EU) 2020/1056 (Predlog uredbe o pošiljkah odpadkov). Slovenija podpira Predlog Uredbe o pošiljkah odpadkov podpira. Kljub podpori Predlogu uredbe o pošiljkah odpadkov, ki je sicer kompleksen in zelo tehničen, pa ima Republika Slovenija določene pomisleke k posameznim predlaganim rešitvam.

Republika Slovenija si bo med obravnavo predloga uredbe prizadevala za omilitev dodatnih administrativnih stroškov, ki bodo nastali ob doseganju ciljev Uredbe o pošiljkah odpadkov.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

**Republika Slovenije se strinja s podaljšanjem Sheme tarifnih preferencialov**

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi splošne sheme tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta - 12184/21.

Evropska Unija državam v razvoju od leta 1971 dodeljuje trgovinske preferenciale prek sheme splošnih tarifnih preferencialov (GSP – General System of Preferences). GSP je tako eden od ključnih trgovinskih instrumentov EU za pomoč državam v razvoju pri vključevanju v svetovno gospodarstvo, zmanjševanju revščine in podpiranju trajnostnega razvoja s spodbujanjem temeljnih človekovih pravic in pravic delavcev, varstva okolja in dobrega upravljanja. Sedanja shema se uporablja do 31. decembra 2023, namen predloga pa je podaljšati shemo za nadaljnje desetletno obdobje.

Republika Slovenije se tako načelno strinja s predlogom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi splošne sheme tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta. Republika Slovenija meni, da je predlog uravnotežen, saj bo še naprej prispeval k uresničevanju ciljev splošnega sistema preferencialov EU, zlasti k zmanjševanju revščine in spodbujanju trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja v državah upravičenkah, obenem pa bo zaščitil gospodarski interes EU.

Republika Slovenija bo v okviru obravnave predloga podpirala rešitve, ki ne bodo znatno omajale tega ravnotežja ter rešitve, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu izvajanju sistema, vključevanju deležnikov in k večji preglednosti sistema.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

**Predlog stališča RS do Sporočila Komisije – Trajnostni ogljični cikli**

Vlada RS je sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Trajnostni ogljikovi krogi. Stališče RS podpira.

Evropska komisija je 15. decembra 2021 objavila dokument z naslovom Trajnostni ogljični cikli. Z ukrepi želi prispevati k blaženju oziroma k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov z odstranjevanjem ogljika iz ozračja. V ospredje se postavlja trajnostno upravljanje zemljišč, ki so ključnega pomena za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Z blaženjem oziroma zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov bi lahko prispevali k obnovitvi biotske raznovrstnosti.

Slovenija in večina držav članic je ukrepom naklonjena, potrebno pa je upoštevati kmetijske posebnosti posameznih držav članic. Nizkoogljično kmetijstvo prinaša tako okoljske kot podjetniške priložnosti za kmete in gozdarje, pomembno pa je, da se ohrani primarna funkcija kmetijstva, to je proizvodnja hrane. Poleg skupne kmetijske politike (SKP) bo potrebno zagotoviti tudi druge vire financiranja ter zagotoviti, da se bo pobuda nizkoogljičnega kmetijstva smiselno vključevala v cilje ostalih pobud Evropske komisije. Potrebno bo vzpostaviti tudi strokovno skupino, v kateri bodo strokovnjaki držav članic iskali možnosti za doseganje nizkoogljičnega kmetijstva na ravni EU.

O tej temi so evropski ministri za kmetijstvo razpravljali že na Svetu za kmetijstvo in ribištvo v mesecu januarju. To bo tudi osrednja tema neformalnega srečanja kmetijskih ministrov februarja v Strasbourgu.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**Vlada sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 530. člena Zakona o kazenskem postopku**

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 530. člena Zakona o kazenskem postopku in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (VSRS) je prekinilo odločanje v zadevi izročitve in vložilo zahtevo za oceno ustavnosti na Ustavno sodišče RS, saj meni, da obstaja pravna praznina – da namreč 530. člen Zakona o kazenskem postopku (ZKP) ne določa nobene obveznosti ministru za pravosodje, da bi odločal o zavrnitvi izročitve v drugo državo (razen, če gre za politično ali vojaško kaznivo dejanje), ter da minister ne more razširiti pravnih podlag za zavrnitev izročitev z uporabo mednarodnih pogodb s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Minister za pravosodje je vezan na sodbe kazenskih sodišč, vendar morda obstaja pravna praznina v primeru nastanka spremenjenih okoliščin (npr. mučenje ali drugo okrutno ravnanje v državi, ki zahteva izročitev) po že izdanih odločitvah kazenskih sodišč.

Vlada ocenjuje, da je veljavno ureditev izročitev obdolženih oziroma obsojenih tujcev treba presojati celostno, torej ne le ob razlagi ZKP, temveč tudi ob upoštevanju drugih predpisov in zlasti neposredno uporabljivih mednarodnih pogodb. Glede na dvofaznost postopka izročitve (sodna in upravna faza) je bila pri noveli ZKP-N sprejeta rešitev, da se presoja nevarnosti mučenja in nečloveškega ravnanja predpiše že v prvi fazi, upoštevajoč tudi dejstvo, da je sodišče tisto, ki dejansko zasliši obsojenca. Kolikor tujec v upravni fazi ugovarja izročitvi iz razloga spremenjenih okoliščin in v ta namen navaja dejstva in dokaze, s katerimi je ta razpolagal že v času sodnega dela izročitvenega postopka, ne more biti uspešen, saj bi to predstavljalo zlorabo postopka, minister za pravosodje pa je kot del izvršilne veje v tem delu vezan na sodno odločbo, sicer bi kršil načelo delitve oblasti in posegel v pravnomočno odločitev sodne veje oblasti. Če pa tujec po odločitvi kazenskih sodišč zatrjuje nova dejstva in predloži dokaze, ki izkazujejo spremenjene okoliščine, pa jih glede na absolutno naravo prepovedi mučenja, ki sledi tudi iz neposredno uporabljivih mednarodnih pogodb, lahko presoja tudi minister za pravosodje.

Glede na navedeno po mnenju Vlade v veljavni ureditvi po ZKP ne obstaja pravna praznina.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

**Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o karti regionalne pomoči za 2022–2027**

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o karti regionalne pomoči za 2022–2027, ki upoštevaje Sklep Evropske komisije, določa seznam območij »a« in »c« v Republiki Sloveniji, ki so upravičena do regionalne državne pomoči, in intenzivnosti pomoči na posameznih upravičenih območjih.

Regionalna državna pomoč je vrsta državne pomoči za pospeševanje gospodarskega razvoja prikrajšanih regij v EU. Skladno s pravili EU se regionalna pomoč lahko dodeli le na območjih, ki izkazujejo razvojni zaostanek ali so razvojno prikrajšana in so določena na karti regionalne pomoči, ki jo potrdi Evropska komisija.

V karta regionalne pomoči za Slovenijo za obdobje 2022-2027 je kot območje »a« določeno celotno ozemlje kohezijske regije NUTS2 Vzhodna Slovenija; kot območje »c« pa del ozemlja kohezijske regije NUTS2 Zahodna Slovenija, tako da vključuje: celotno območje statistične regije Goriška, območje statistične regije Gorenjska brez Mestne občine Kranj, območje statistične regije Obalno-kraška brez Mestne občine Koper in Občine Ankaran, del območja statistične regije Osrednjeslovenska, ki zajema občine Dobrepolje, Velike Lašče, Ig, Borovnica in Šmartno pri Litiji.

Najvišja intenzivnost regionalne pomoči za naložbe za velika podjetja lahko znaša na območjih »a« 30 %, na območjih »c« pa 15 %, razen na upravičenih območjih Obalno-kraške statistične regije, kjer lahko intenzivnost pomoči znaša do 25 %. Na celotnem območju regionalne karte se lahko intenzivnost pomoči poveča za 20 odstotnih točk za mala in za 10 odstotnih točk za srednje velika podjetja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

**Vlada izdale Uredbe o koncesiji za graditev žičniških naprav**

Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave Ruška, Uredbo o koncesiji za graditev žičniške naprave Stari Stani in Uredbo za graditev žičniške naprave Zadnji Vogel.

Na podlagi 20. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb mora investitor za graditev žičniške naprave pridobiti koncesijo za graditev, s katero pridobi pravico zgraditi in obratovati z žičniško napravo skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo. Na podlagi 28. člena se brez objave javnega razpisa podeli koncesija za gradnjo žičniške naprave. V predmetnem primeru gre za nadomestno gradnjo žičniških naprav, zato se podeli koncesija brez razpisa koncesionarju že obstoječih žičniških naprav.

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi, ker je potrebno postopke za izdajo koncesije skupaj z odločbo in pogodbo sprejeti v najkrajšem možem času. MGRT je objavil Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti, kjer je okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago v višini 48.823.529,41 EUR. Rok za oddajo vlog je 10. 2. 2022. Ker so ta sredstva namenjena predvsem za nadgradnjo in prestrukturiranje gorskih centrov in s tem povezanih žičniških naprav, je potrebno v tem roku izdati koncesijske akte in odločbe ter s koncesionarji skleniti pogodbe. V predmetnem primeru gre za nadomestne gradnje, ker stare žičniške naprave upravljavec nadomešča z novimi bolj varnimi napravami in želi pridobiti sredstva na javnem razpisu, zato predlagamo, da začne uredba veljati že naslednji dan po objavi.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

**Vlada o Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini**

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlog sprememb Uredbe o plačah o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega predlog določitve pravice javnih uslužbencev in njihovih družinskih članov do nadomestila stroškov za izrabo dopusta v Republiki Sloveniji namesto dvakrat v štirih letih, vsako leto enkrat, če je kraj opravljanja dela v tujini od sedeža organa v Republiki Sloveniji oddaljen 1.500 km.

Predlog gradiva obsega tudi dvig višine nadomestila za nezaposlenega partnerja iz 600 EUR na 1.000 EUR. Ob uveljavitvi novega plačnega sistema leta 2008 določen znesek nadomestila v višini 600 EUR se namreč od takrat ni usklajeval.

Oba predloga predstavljata pomemben ukrep kadrovske politike za popolnitev delovnih mest na predstavništvih RS v tujini.

S spremembo uredbe se črtajo določbe, ki za učitelje slovenščine in lektorje na tujih univerzah ter druge učitelje na delu v tujini, ki so napoteni na delo v tujino brez družinskih članov, opredeljujejo izračun in zmanjšanje povračila stroškov za nastanitev za 15 %. S tem se odpravlja neenakopravna ureditev in obravnava omenjenih v primerjavi z ostalimi javnimi uslužbenci na delu v tujini.

Z uredbo pa se spreminjajo tudi indeksi življenjskih stroškov. V skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini uskladitev indeksov življenjskih stroškov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, tako da se indeksi življenjskih stroškov uskladijo 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra. Indeksi življenjskih stroškov za posamezni kraj temeljijo na indeksih življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN) in se določijo upoštevajoč metodologijo določanja življenjskih indeksov iz uredbe, to je z določitvijo geometričnega povprečja zadnjih šestih objavljenih indeksov življenjskih stroškov OZN. Novi indeksi se prvič uporabijo pri obračunu plače za mesec februar 2022.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

**Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2**

V obdobju od 17. 1. do vključno 30. 1. 2022 je bilo skupno število opravljenih nadzorov vseh inšpekcijskih organov, določenih v PKP7, 13.795. Izrečenih je bilo 100 prekrškovnih sankcij, 493 opozoril po Zakonu o prekrških in 626 upravnih ukrepov. Izrečeni sta bili dve odločbi o prepovedi dejavnosti. Skupna vrednost izrečenih glob je znašala 46.900 EUR, od tega so bile globe zaradi nespoštovanja PCT pogoja izrečene v vrednosti 24.100 EUR.

Zdravstveni inšpektorat RS je opravil 1.512 nadzorov, izrekel pa 64 prekrškovnih sankcij, 1 opozorilo po Zakonu o prekrških in 5 upravnih ukrepov.

Vir: Zdravstveni inšpektorat RS

**Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19**

V teku so inšpekcijski postopki v zvezi s cepljenjem otrok, mlajših od 12 let, za katere iz vpisa v Elektronski register cepljenih oseb in neželenih učinkov po cepljenju (eRCO) izhaja, da so bile cepljene s cepivom Moderne.

Vir: Zdravstveni inšpektorat RS

**Vlada je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2**

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa (SARS-CoV-2).

Od 18. do 31. januarja 2022 je policija prejela 55 prijav o kršitvah odloka, izrekla je 60 opozoril ali ukazov po ZNPPol ali ZNB, podala 11 predlogov pristojnemu prekrškovnemu organu.

Policija je v tem obdobju na meji vročila 579 izjav o napotitvi v karanteno na domu. V 50 primerih so osebe zavrnile podpis izjave in je policija njihove podatke posredovala Ministrstvu za zdravje za izdajo odločbe o karanteni na domu. Glede na državo prihoda je bilo največ napotitev v karanteno na domu izročenih za osebe, ki so pripotovale iz Bosne in Hercegovine (346), Hrvaške (126), Kosova (37), Srbije (36) in Severne Makedonije (13). Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah je policija zavrnila 29 oseb, ki niso izpolnjevale pogojev za vstop ali tranzit prek Slovenije.

Na mejnih prehodih so policisti obravnavali devet primerov izkazovanja s ponarejenimi potrdili o cepljenju, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, v notranjosti države pa 19 primerov izkazovanja s ponarejenim potrdilom o cepljenju, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, in dva primera cepljenja s podatki druge osebe, kjer je podan sum storitve kaznivega dejanja overitev lažne vsebine.

V tem obdobju je policija obravnavala 320 oseb, ki so nedovoljeno prestopile zunanjo mejo, in deset primerov, v katerih je bilo prijetih 13 osumljencev - tihotapcev ljudi.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

**Vlada je obravnavala Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje 26. 1. do 1. 2. 2022**

Vlada Republike Slovenije je obravnavala Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje od srede 26. 1. 2022 do torka 1. 2. 2022.

Skladno s Sklepom Vlade RS, ki nalaga delo od doma povsod, kjer je glede na naravo in vrsto nalog to možno, so organi državne uprave posredovali podatke o številu javnih uslužbencev prisotnih na delovnem mestu, številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu, številu javnih uslužbencev, ki so na terenu ali imajo službeno pot ter številu odsotnih z dela zaradi drugih razlogov, in sicer za obdobje od srede 26. 1. 2022 do torka 1. 2. 2022.

Po zbranih podatkih je bilo v povprečju v tem obdobju na delovnem mestu prisotnih 46 odstotkov zaposlenih v organih državne uprave (v ministrstvih in organih v sestavi 44 %, v vladnih službah 32 % in na upravnih enotah v povprečju 67 % zaposlenih).

Med podatki ni zajeto število javnih uslužbencev, ki zaradi narave in vrste nalog dela ne morejo opravljati na domu (npr. policisti, vojaki, pravosodni policisti in nekateri drugi javni uslužbenci). Ravno tako se zaradi narave in vrste nalog ne zbirajo podatki o številu javnih uslužbencev v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

**Vlada izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19**

Vlada Republike Slovenije v Odloku o spremembah in dopolnitvi predlaga spremembe druge, tretje in četrte alineje 2. člena Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: odlok).

S spremembami izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za zaposlene v kritični infrastrukturi (sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov), Policiji in dejavnosti obrambe. Omogoča se dokazovanje prebolevnosti tudi z dokazilom o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa. V drugi alineji 2. člena odloka se določi, da mora za izjemo od karantene od pozitivnega rezultata testa PCR ali testa HAG miniti manj kot 45 dni. V tretji alineji se pri izjemi prebolevnikov, ki so tudi cepljeni, pri dokazovanju prebolevnosti poleg testa PCR določi tudi možnost dokazovanja s testom HAG ter črta besedilo, ki določa, da mora biti pozitiven rezultat na virus SARS-CoV-2 starejši od deset dni. Spremembe sledijo spremenjenemu protokolu testiranja na virus SARS-CoV-2 kot odzivu na lastnosti različice omikron.

Kot izjeme od karantene na domu se dodaja tudi vse osebe, ki so zaposlene ali delo opravljajo na drugi pravni podlagi v sektorjih kritične infrastrukture, Policiji ali dejavnosti obrambe, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravijo presejalno testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2.

Vir: Ministrstvo za zdravje

**Vlada sprejela dopolnjena izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike**

Vlada Republike Slovenije je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, predlog Dogovora o nujnih ukrepih za ohranitev javnega zdravstva, plačah zdravnikov in zobozdravnikov ter o nadaljevanju pogajanj in predlog Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije.

Na podlagi Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (v nadaljnjem besedilu: Izhodišča), sprejetih s sklepom vlade št. , št. 10100-2/2022/3 z dne 20. 1. 2022, je Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) začelo pogajanja z reprezentativnimi sindikati za poklica zdravnik in zobozdravnik. Tekom pogajanj je prišlo do spremembe načina, kako doseči posamezne cilje in povečanja finančnih posledic, zato je MZ pripravilo dopolnjena Izhodišča, ki bodo omogočila realizacijo 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 kot začasne interventne rešitve plač zdravnikov in zobozdravnikov, z veljavnostjo do 31. 12. 2022. Prav tako je MZ dopolnilo del posebnih pogojev dela ter določilo kriterije za zasedbo novih delovnih mest.

Gradivo vključuje tudi predlog Dogovora o nujnih ukrepih za ohranitev javnega zdravstva, plačah zdravnikov in zobozdravnikov ter o nadaljevanju pogajanj (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) Ta Dogovor se sklepa primarno zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede za poklica zdravnika in zobozdravnika ob upoštevanju sklenjenega stavkovnega sporazuma med vlado in sindikatom FIDES iz leta 2016 ter zaradi realizacije 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 kot začasne interventne rešitve plač zdravnikov in zobozdravnikov z veljavnostjo do 31. 12. 2022. Ocena finančnih učinkov parafiranega Dogovora znaša 113,52 milijonov evrov na letni ravni.

Vir: Ministrstvo za zdravje

**Vlada je določila besedilo novele Zakona o državni upravi**

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o državni upravi in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije.

S predlagano spremembo 74.č člena Zakona o državni upravi, ki ureja centralni imenik, se vzpostavlja pravno podlago za učinkovitejše izvajanje nekaterih kadrovskih postopkov za podporo izvajanju politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, kar bo omogočilo učinkovitejše vodenje in upravljanje zaposlenih na kadrovskem področju. Zagotavlja tudi podporo vodenju in odločanju pri strateškem načrtovanju kadrovske politike.

Novela predvideva vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje s kadri, skladno s 84. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov pa vzpostavlja tudi pravno podlago za pridobivanje podatkov iz centralne kadrovske evidence. S tem se bodo optimizirali kadrovski postopki, saj kadrovskim službam in tudi vodjem, ki bodo izvajali letne razgovore, podatkov o zaposlenih ne bo več treba ročno vpisovati v organizacijsko strukturo, temveč se bodo ti prenesli iz centralne kadrovske evidence.

Iz centralne kadrovske evidence bodo v informacijski sistem za upravljanje s kadri preneseni podatki, ki so potrebni za izvajanje kadrovskih postopkov v okviru politike upravljanja s kadrovskimi viri, in sicer podatki o imenu in priimku, delovnem razmerju, delovnem mestu in nazivu javnega uslužbenca ter tudi o elektronskem naslovu, če je ta vnesen v centralno kadrovsko evidenco. V informacijskem sistemu za upravljanje s kadri bo hranjen tudi zapis letnega pogovora, vključno z ugotovitvami glede kariere in strokovne usposobljenosti javnega uslužbenca, kar se je do sedaj hranilo v oblikovalnikih besedil (word) ter excelovih preglednicah, in sicer toliko časa, dokler bo javni uslužbenec imel istega nadrejenega vodjo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

**Vlada Republike Slovenije spreminja Zakon o spodbujanju investicij**

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Državnemu zboru Republike Slovenije ga bo predložila v obravnavo in sprejetje po nujnem zakonodajnem postopku.

Vlada želi z zakonom podjetjem omogočiti čim hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečiti izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Zaradi navedenega so v predlogu predvidene spodbude za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije tako podjetjem kot različnim oblikam povezovanja podjetij med seboj in z institucijami znanja.

Med ključnimi spremembami, ki jih predlog zakona prinaša, sta aktivacija vseh možnosti za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije investicije. Investicije bo tako mogoče izvesti tudi v raziskave, razvoj in inovacije, zato bodo upravičeni stroški tudi osebje, amortizacija instrumentov in opreme, amortizacija stavb in zemljišč, pogodbene raziskave, patenti in denimo režijski stroški.

Sredstva bo za investicije višje do pol milijona evrov razpisovala Javna agencija SPIRIT Slovenija, kamor se bodo lahko prijavila posamezna podjetja. Za investicije, ki bodo višje od dveh milijonov evrov pa bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemalo neposredne vloge s strani konzorcijev vsaj treh podjetij in enim podjetjem ali organizacijo za raziskovanje in širjenje znanja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

**Vlada določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja**

Vlada Republike Slovenije je določila izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice ter elementih reforme plačnega sistema v smislu večjega nagrajevanja boljšega dela.

Za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je pooblastila vladno pogajalsko skupino, ki jo vodi minister Boštjan Koritnik.

Pogajanja o usklajevanju vrednosti plačnih razredov predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Zadnja uskladitev vrednosti plačnih razredov je bila uveljavljena leta 2011, potem pa najprej zaradi hude gospodarske in finančne krize, pozneje pa zaradi dogovorov s sindikati o višjih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v letih 2017 in 2018 do uskladitve vrednosti plačnih razredov do vključno leta 2021 ni prišlo.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

**Vlada sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH**

Vlada je danes v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga (SDH) sprejela Merila za merjenje uspešnosti poslovanja SDH in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja so skladno z Zakonom o SDH interni akt SDH, ki ga pripravi uprava in potrdi nadzorni svet SDH, sprejme pa vlada kot skupščina SDH.

Merila za leto 2022 so usklajena s strukturo in vsebino Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2022.

Vir: Ministrstvo za finance

**Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu**

Zorko Pelikan je bil na mesto generalnega konzula v Milanu imenovan 24. februarja 2021. Razporeditev v Generalni konzulat Republike Slovenije v Milanu mu poteče 16. februarja 2022. V ta namen je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Milanu, ki začne veljati 16. februarja 2022.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

**Vlada je imenovala predstavnike v svet ZPIZ**

V Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se za mandatno obdobje štirih let, in sicer od 19. 2. 2022 do 18. 2. 2026, kot predstavniki Vlade Republike Slovenije imenujejo naslednji člani: Magdalena Šverc, Mojca Podergajs, Danijel Kovač, Katja Rihar Bajuk, David Jančič, Maja Kocjan in Maja Tominc Žerak.

Na podlagi 186. Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in 16. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dne 17. 6. 2021 sprejel sklep o razpisu postopka za imenovanje članov Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

186. člen ZPIZ-2 opredeljuje Svet Zavoda kot najvišji organ upravljanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ki ga sestavlja 27 članov, od katerih jih 7 imenuje Vlada Republike Slovenije. Po 15. členu Statuta Zavoda imenuje Vlada RS člane Sveta Zavoda, predstavnike Vlade RS, na način in po postopku, kot ga določi sama.

Vlada RS je dne 25. 8. 2021 objavila prvi javni poziv za predstavnike ustanovitelja v Svetu Zavoda, pri čemer se je na razpis prijavilo 8 kandidatov. Dne 8. 12. 2021 je Vlada RS javni poziv ponovila, pri čemer so je na novo prijavilo še pet kandidatov.

Po preučitvi vseh podanih vlog je Vlada RS oblikovala predlog za imenovanje predstavnikov Vlade RS v Svet Zavoda.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

**Predlog seznanitve z odpoklicem člana in izvolitvijo novega člana nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.**

Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine družbe Slovenski državni gozdovi d. o. o. (SiDG) seznanila, da je Svet delavcev SiDG dne 30. 11. 2021 pred potekom mandata odpoklical Lovra Bornška z mesta funkcije člana nadzornega sveta SiDG.

Nadzorni svet SiDG poleg petih predstavnikov ustanoviteljice (Republike Slovenije) sestavljajo tudi trije predstavniki delavcev. Predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta SiDG, v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino SiDG.

Namesto odpoklicanega člana je svet delavcev dne 30. 11. 2021 za mandatno dobo štiri leta izvolil novega člana nadzornega sveta SiDG, ki je predstavnik delavcev Borisa Semeniča.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**Sklep o imenovanju članov Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu**

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o imenovanju članov Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu.

Komisijo sestavljajo:

- Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Hermina Oberstar, Vesna Stradar, Matija Medvešček in Dijana Pirc,

- Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor: dr. Andreja Sušnik, dr. Gregor Gregorič, Katja Kozjek in Renato Bertalanič,

- Predstavnika Ministrstva za obrambo: Ana Jakšič in Rudolf Golob,

- Predstavnika Ministrstva za finance: Marina Dobraš in Klavdija Štimec,

- Predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: Janez Pirc in dr. Dušica Majer.

Za predsednico komisije se predlaga Hermina Oberstar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

**Vlada Josipa Lukendo imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje**

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji za državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje s 4. 2. 2022 imenovala Josipa Lukendo.

Josip Lukenda, rojen 4. 4. 1986, je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani. Zaposlen je v Službi za varnost in varnostno načrtovanje na Ministrstvu za pravosodje.

Vir: Ministrstvo za pravosodje