# Omogočitveni pogoji

Razpredelnica 12.a: Horizontalni omogočitveni pogoji

| Horizontalni omogočitveni  pogoji | Sklad | Specifični cilj | Izpolnitev  omogoč.  pogoja | Merila | Izpolnitev meril | Sklic na ustrezne dokumente | Utemeljitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkoviti mehanizmi spremljanja trga javnih naročil | KS, ESRR, ESS+ | VSI | Da | Vzpostavljeni so mehanizmi za spremljanje, ki zajemajo vse javne pogodbe in njihova javna naročila v okviru skladov v skladu z zakonodajo Unije o javnih naročilih. Ta zahteva vključuje: | | | | |
| 1. Ureditve za zagotovitev zbiranja učinkovitih in zanesljivih podatkov/ o postopkih javnega naročanja nad mejnimi vrednostmi Unije v skladu z obveznostmi poročanja iz členov 83 in 84 Direktive 2014/24/EU ter členov 99 in 100 Direktive 2014/25/EU. | Da | Pravne podlage:  - [Zakon o javnem naročanju](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086) (v nadaljevanju: ZJN-3) in z njim povezani podzakonski predpisi, predvsem [Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddaji javnih naročil](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12700).  Oba predpisa sta dostopna tudi na: https://ejn.gov.si/sistem/zakonodaja/veljavni-predpisi.html  Statistična poročila za vsako posamezno leto so dostopna na: https://ejn.gov.si/direktorat/porocila-in-analize.html | V skladu s 114. členom ZJN-3 ministrstvo, pristojno za javna naročila, zagotavlja spremljanje uporabe pravil o javnem naročanju. Kadar ugotovi ali prejme podatke, ki kažejo na posamezne kršitve ali sistemske težave obvesti Urad RS za nadzor proračuna, Računsko sodišče RS, Državno revizijsko komisijo, Agencijo RS za varstvo konkurence ali Komisijo za preprečevanje korupcije. Poleg tega ministrstvo vsaka tri leta poroča o rezultatih tega spremljanja EK. Poročilo je informacija javnega značaja.  V skladu s 106.-108. členo ZJN-3 ministrstvo, pristojno za javna naročila, pripravi letno statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v Republiki Sloveniji na podlagi obvestil o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, in iz sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih. ZJN-3 določa tudi vsebino statističnega poročila in razčlenitev podatkov. |
| 2. Ureditve za zagotovitev, da podatki zajemajo vsaj naslednje elemente: (a)kakovost in intenzivnost konkurence: imena izbranega ponudnika, število prvotnih ponudnikov in pogodbena vrednost;  (b)informacije o končni ceni po dokončanju in o udeležbi MSP kot neposrednih ponudnikov, kadar nacionalni sistemi zagotavljajo take informacije. | Da | https://www.enarocanje.si/ | Vsi zahtevani podatki so del obvestil o oddaji javnih naročil, ki jih naročniki objavljajo na portalu javnih naročil, ki predstavlja enoten dostop do informacij o javnem naročanju in zagotavlja objavo vseh bistvenih podatkov v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila (tj. obvestila o javnih naročilih, razpisna dokumentacija, odločitve o oddaji naročila, obvestila o oddaji naročil, ki vsebujejo tudi informacije o sodelovanju MSP itd.). |
| 3. Ureditve za zagotovitev spremljanja in analize podatkov s strani pristojnih nacionalnih organov v skladu s členom 83(2) Direktive 2014/24/EU in členom 99(2) Direktive 2014/25/EU. | Da | [Zakon o javnem naročanju](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086) | V skladu s prvim odstavkom 114. člena ZJN-3 je spremljanje uporabe pravil javnega naročanja v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, ki v primeru, ko ugotovi ali prejme podatke, ki kažejo na posamezne kršitve ali sistemske težave, o njih obvestijo pristojne nacionalne organe, ki jih ustrezno obravnavajo. Te informacije se zbirajo in po potrebi identificirajo na različne načine, npr. preko letnega statističnega poročanja; iniciativ različnih deležnikov, predvsem različnih dogodkih, kot so izobraževanja in usposabljanja; prek vzpostavljene enotne kontaktne točke za pomoč naročnikom in gospodarskim subjektom, (t.i. [Help center](https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html)), enotnega kontaktnega centra državne uprave za tehnično pomoč preko telefonskih in pisnih posvetovanj itd. |
| 4. Ureditve za dajanje izidov analize na razpolago javnosti v skladu s členom 83(3) Direktive 2014/24/EU in členom 99(3) Direktive 2014/25/EU. | Da | Slovensko poročilo je skupaj s poročili drugih držav članic na voljo na spletni strani Evropske Komisije: <https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/country-reports_en>.  Vsa državna statistična poročila o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji, v katerih Ministrstvo za javno upravo analizira stanje javnega naročanja za vsako posamezno leto, so dostopna na https://ejn.gov.si/direktorat/porocila-in-analize.html | Rezultati spremljanja uporabe pravil javnega naročanja so del nacionalnega poročanja Evropski komisiji, ki poteka vsaka 3 leta. Poročilo je informacija javnega značaja. Za večjo preglednost rezultatov spremljanja bo Ministrstvo za javno upravo na svojih spletnih straneh v delu Poročila in analize (skupaj z nacionalnimi letnimi statističnimi poročili, ki so že objavljena z vsebino, kot predstavljeno v točki 1) objavilo tudi povezavo na omenjeno spletno stran Komisije.  Sicer pa so običajno vse odločitve in poročila, ki jih sprejmejo različni državni organi (Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Komisija za preprečevanje korupcije, Računsko sodišče Republike Slovenije), vsak v okviru svoje pristojnosti na področju javnih naročil kot t.i. zagovorniki javnega interesa na podlagi zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, objavljeni na njihovih spletnih straneh. Poročila poleg ugotovitev vsebujejo tudi priporočila za izboljšanje sistemske ureditve javnega naročanja. |
| 5. Ureditve za zagotovitev, da se vse informacije, ki kažejo na domnevne primere manipulacij pri razpisnih postopkih, sporočijo pristojnim nacionalnim telesom v skladu s členom 83(2) Direktive 2014/24/EU in členom 99(2) Direktive 2014/25/EU. | Da | [Zakon o javnem naročanju](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086) (ZJN-3) | V skladu z ZJN-3 (114. člen) MJU zagotavlja spremljanje uporabe pravil o javnem naročanju (JN). Ko ugotovi ali prejme podatke, ki kažejo na posamezne kršitve ali sistemske težave, obvesti pristojne organe (Urad RS za nadzor proračuna, Računsko sodišče RS, Državno revizijsko komisijo, Agencijo RS za varstvo konkurence (AVK) ali Komisijo za preprečevanje korupcije), ki vsak v ustrezno ukrepajo. Ta obveznost izhaja iz zakona, zato dodatni dogovori niso sklenjeni. Državni organi so dolžni spoštovati vso relevantno pozitivno zakonodajo, vključno s pravili poslovanja in postopkovnimi pravili. ZJN-3 opredeljuje izključitvene razloge, povezane z omejevanjem konkurence (75. člen).  Preventivno vpliva tudi informatizacija postopka JN. Visoka transparentnost (objava obvestil, sklepov o oddaji, pogodb, razpisnih cen) je eden ključnih ukrepov v boju proti nedovoljenem dogovarjanju. MJU in AVK redno izvajata pregled stanja sistema JN. AVK izvaja zagovorništvo javnega interesa glede konkurence in svetuje naročnikom. Izvedeno je bilo izobraževanje o prepoznavanju in poročanju o usklajenih ravnanjih v postopkih JN, ki je javno dostopno.  Glej tudi merili 1 in 3. |
| Orodja in zmogljivosti za učinkovito uporabo pravil o državni pomoči | KS, ESRR, ESS+ | VSI | Da | Organi upravljanja imajo orodja in zmogljivosti za preverjanje skladnosti s pravili o državni pomoči: | | | | |
| 1. Za podjetja v težavah in za podjetja, za katera velja zahteva za vračilo. | Da | [Zakon o spremljanju državnih pomoči](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3849)  [Recovery of unlawful aid (europa.eu)](https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en) | Pred dodelitvijo pomoči mora upravičenec predložiti izjavo, da ni podjetje v težavah. Dajalci pomoči imajo različne metode za preverjanje ali je upravičenec podjetje, ki ni v težavah. Najpogosteje uporabljena je izjava upravičenca, da ni podjetje v težavah. Vsi dajalci izvajajo naknadno kontrolo (naključno ali sistematično). Nekateri imajo vnaprej pripravljene tabele z vsemi podatki iz člena 2(18) GBER. Večina dajalcev pred dodelitvijo pomoči vnaprej preveri finančne izkaze. V primerih, ko je vlog veliko (npr. 100) in je težko vnaprej preveriti izkaze, dajalec z naknadno kontrolo preveri izjavo upravičenca. Vse sheme v pravnih podlagah vsebujejo določbo o naknadnem nadzoru – če je upravičenec podal napačne/neresnične podatke, mora pomoč vrniti. Tudi Služba za notranjo revizijo oz. Urad za nadzor proračuna v naključno izbranih primerih preverjata izpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči, tudi status podjetja v težavah. SSDP bo obveznost nadzora nad statusom podjetja v težavah vključil kot obvezen element priglasitve. Organi upravljanja pri SSDP dobijo informacije glede zahteva za izterjavo. Register državnih pomoči je odprt za širšo javnost. |
| 2. Prek dostopa do strokovnih nasvetov in smernic o zadevah v zvezi z državno pomočjo, ki jih zagotavljajo strokovnjaki lokalnih ali nacionalnih teles za državno pomoč. | Da |  | Sektor za spremljanje državnih pomoči (MF) redno izvaja usposabljanja o vprašanjih državnih pomoči za dajalce pomoči na centralni in lokalni ravni. Izobraževanja zajemajo osnove državnih pomoči in splošnih postopkov (priglasitev pomoči MF, poročanje o državnih pomočeh) ter ciljna izobraževanja o posebnih temah, to so državne pomoči in kohezijska politika, infrastrukturna pomoč, reševanje in prestrukturiranje.  Vzpostavljena je mreža kontaktnih točk v vseh večjih organih dodeljevanja sredstev (ministrstva, javni skladi in javne agencije). Namen kontaktne točke je vzpostaviti povezavo med Sektorjem za spremljanje državnih pomoči (strokovnjaki za državno pomoč, ki so odgovorni za določeno področje oz. raziskave, razvoj in inovacije) in posameznim organom, ki dodeljuje (tj. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport), da bi zagotovili medsebojno izmenjavo informacij o aktualnih vprašanja, izmenjavo znanja, svetovanje in omogočanje hitrega reševanja odprtih vprašanj. |
| Učinkovita uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah | KS, ESRR, ESS+ | VSI | Da | Vzpostavljeni so učinkoviti mehanizmi za zagotavljanje skladnosti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina), ki vključujejo: | | | | |
| 1. Ureditve za zagotovitev skladnosti programov, ki jih podpirajo skladi, in njihovega izvajanja z ustreznimi določbami Listine. | Da | Postopkovnik za zagotavljanje horizontalnega omogočitvenega pogoja »Učinkovita uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« (postopkovnik, ki ga je pripravil OU) | Postopkovnik konkretizira izvedbeni okvir tega pogoja, ki smo ga izvajali v fazi programiranja in ga bomo spremljali v vseh fazah implementacije (vključno s kontrolo, vrednotenjem itd.). Ukrepi postopkovnika bodo vključeni v pripravo nacionalnih predpisov (npr. slovensko uredbo o izvajanju EKP 21-27, ki opredeljuje pravila porabe sredstev EU, poslovnik o ustanovitvi OzS), pravila in dokumente OU (opis sistema upravljanja in nadzora, navodila in usmeritve, kontrolni list) in druge dejavnosti upravljanja.  Pri tem bodo Center za človekove pravice in druge relevantne institucije (npr. Sektor za človekove pravice na MZZ, Zagovornika načela enakosti, Informacijski pooblaščenec ipd.) člani medresorske komisije/projektne skupine, ki bo ves čas sodelovala pri obravnavanju pritožb in njihovem reševanju (glej merilo 2). Kršitve bodo obravnavane v skladu z veljavnimi postopki varstva človekovih pravic. Osebe, ki bodo sodelovale pri spremljanju izvajanja Listine, bodo v skladu z Načrtom za krepitev upravnih zmogljivosti skozi celotno obdobje deležne ustreznega izobraževanja, ki bo predvidoma organizirano v sodelovanju s Centrom za človekove pravice. |
| 2. Ureditve poročanja odboru za spremljanje o primerih neskladnosti operacij, ki jih podpirajo skladi, z Listino in pritožbah glede Listine, predloženih v skladu z ureditvami na podlagi člena 69(7). | Da | Postopkovnik za zagotavljanje horizontalnega omogočitvenega pogoja »Učinkovita uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah« | V sestavi OzS se zagotovijo predstavniki organov za varovanje človekovih pravic in/ali organov za enakost.  Poslovnik določa, da se OzS enkrat letno predvidoma na svoji redni seji seznani s pritožbami in njihovo vsebino ter ugotovljenih neskladij v okviru operacij, ki jih podpirajo skladi, ter ustreznimi popravljalni ukrepi, ki bodo sprejeti z namenom preprečevanja ponavljanja kršitev.  OzS-ju bo poročala odgovorna oseba OU, ki bo pripravila poročilo na podlagi informacij, zbranih med upravljavskimi preverjanji in ugotovitvami revizijskih postopkov in EU/nacionalnih nadzornih institucij in drugih virov, v okviru poročil o kršitvah Listine in pritožb na Listino ter na pobudo in ob pomoči članov medresorske/projektne skupine, ki se bo sestala predvidoma 2x letno (glej merilo 1). Nacionalna uredba, ki opredeljuje pravila porabe sredstev Evropske unije, vzpostavlja pravno podlago za zagotavljanje učinkovitega pravnega varstva v primeru neskladnosti poslovanja z Listino. Spletna stran SVRK se nadgrajuje s spletnim obrazcem za pritožbe na podlagi 7. odstavka 69. člena Uredbe (EU) 2021/1060. |
| Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES | KS, ESRR, ESS+ | VSI | Da | Vzpostavljen je nacionalni okvir za izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki vključuje: | | | | |
| 1. Cilje z merljivimi vrednostmi, zbiranje podatkov in mehanizme spremljanja; | Da | [Akcijski program za invalide 2022 - 2030](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fministrstva%2FMDDSZ%2FInvalidi%2FAPI-2022-2030%2FAction_programme_for_Persons_with_Disabilities_2022_2030.docx&wdOrigin=BROWSELINK) (API) | Vlada RS je oktobra 2021 sprejela  Akcijski program za invalide 2022-2030 (API), katerega namen je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic  invalidov in spodbujanje njihovega dostojanstva. 7. 4. 2022 je bila  imenovana Komisija za spremljanje  API. Sestavljena je iz skupine  predstavnikov vseh resornih ministrstev, strokovnih organizacij, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije ter drugih invalidskih organizacij in Zveze društev upokojencev. Naloga  Komisije je priprava letnega poročila o izvajanju API za Vlado RS. Poročevalci beležijo vse dejavnosti, ki so bile izvedene v letu v okviru predvidenih 13  ciljev in 120 ukrepov API. Mnenje na letno poročilo Komisije poda Svet za invalide (posvetovalni, neodvisen tripartitni organ, ustanovljen na podlagi  33. člena Konvencije ZN o pravicah invalidov in EU strategije za invalide 2021-30), ki je med drugim zadolžen za  spodbujanje in spremljanje izvajanja Zakona o ratifikaciji Konvencije kot tudi za spremljanje implementacije API. |
| 2. Ureditve za zagotovitev, da se politika, zakonodaja in standardi dostopnosti ustrezno upoštevajo pri pripravi in izvajanju programov | Da | [Akcijski program za invalide 2022–2030](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fministrstva%2FMDDSZ%2FInvalidi%2FAPI-2022-2030%2FAction_programme_for_Persons_with_Disabilities_2022_2030.docx&wdOrigin=BROWSELINK)  [Zakon o izenačevanju možnosti invalidov](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4342) | Pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju Programa so/bodo sodelovale organizacije, ki so pristojne za spremljanje izvajanja Konvencije. Preverjanje skladnosti s Konvencijo je bila zagotovljena tudi v procesu programiranja, saj so bile v pripravo Programa vključene različne organizacije s tega področja (glej [načelo partnerstva](https://evropskasredstva.si/kljucni-dokumenti/)).  Skladnost operacij s Konvencijo bomo preverjali na podlagi meril v kontrolnih listih, ki bodo opredeljena v Navodilih OU. Postopki in naloge organov bodo določeni v Opisu sistema upravljanja in nadzora nad  izvajanjem Programa.  V načrtu za krepitev upravne zmogljivosti smo predvideli usposabljanja in izobraževanja ključnih deležnikov na tem področju, ki bo pripravljeno v sodelovanju s Komisijo  za spremljanje API in ostalimi  relevantnimi strokovnjaki. |
| 3. Ureditve poročanja odboru za spremljanje o primerih neskladnosti operacij, ki jih podpirajo skladi, s Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov in pritožbah glede navedene konvencije, predloženih v skladu z ureditvami na podlagi člena 69(7). | Da | [Akcijski program za invalide 2022–2030](https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fministrstva%2FMDDSZ%2FInvalidi%2FAPI-2022-2030%2FAction_programme_for_Persons_with_Disabilities_2022_2030.docx&wdOrigin=BROWSELINK) | Organ upravljanja bo imenoval odgovorno osebo, ki bo zadolžena za spremljanje in pripravo letnega poročila o ugotovljenih neskladjih v postopkih upravljalnih preverjanj, revizij, vloženih spletnih pritožb, ugotovitvah Komisije za spremljanje API, ter o izvedenih popravljalnih ukrepih. Organ upravljanja bo v sodelovanju z MDDSZ in drugimi resorji poročilo predstavil na letnem OzS. Poročilo bo vsebovalo informacijo o ugotovljenih neskladjih in pritožbah, vsebini in izvedenih popravljalnih ukrepih. Pritožbe bo zbiral tudi OU, zato bo na njegovi spletni strani objavljen obrazec za pritožbe na podlagi 7. odstavka 69. člena Uredbe (EU) 2021/1060. |

Razpredelnica 12.b: Tematski omogočitveni pogoji

| Omogočitveni  pogoji | Sklad | Specifični cilj | Izpolnitev  omogoč.  pogoja | Merila | Izpolnitev meril | Sklic na ustrezne dokumente | Utemeljitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Dobro  upravljanje  nacionalne ali  regionalne strategije  pametne  specializacije | ESRR | RSO 1.1: Razvoj in izboljšanje  raziskovalne in inovacijske  zmogljivosti ter uvajanje  naprednih tehnologij  RSO1.2: Izkoriščanje prednosti digitalizacije za državljane, podjetja, raziskovalne organizacije in javne organe  RSO1.3: Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, vključno s produktivnimi naložbami  RSO1.4: Razvoj znanj in spretnosti za  pametno specializacijo,  industrijsko tranzicijo in  podjetništvo | Da | Strategija pametne specializacije je bila posredovana na EK skupaj s programskimi dokumenti v neformalni pregled. Komentarji EK zahtevajo nadgradnjo besedila ter še eno neformalno posredovanje besedila S5 na EK. . Po prejetju komentarjev EK, bo S5 ustrezno kalibrirana. Nato sledi še predstavitev Vladi RS in formalna objava na spletnih straneh. Izpolnjevanje meril postavljenih z zakonskimi podlagami je prikazano pri posameznem merilu. S pripravo akcijskega načrta kako naslavljati merili 2 in 3 ocenjujemo, da je ta omogočitveni pogoj ustrezno izpolnjen. | | | |
| 1. Najnovejša analiza izzivov za razširjanje inovacij in digitalizacijo. | Da | [Strokovna analiza kot podlaga za Strategijo pametne specializacije, Končno poročilo, 23. 12. 2020](https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Studijakonkurencnosti-slovenskega-gospodarstva-po-panogah_dejavnostih-in-raziskovalnih-dejavnosti-na-podlagi-najnovejsih-podatkov.pdf)  [Empirically Led Internationalisation of S3, An Investigation Based on Micro-Data for the Country of Slovenia, 5. 3. 2020](https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Studija-o-slovenskem-prostoru-znanja-slovenski-davcni-politiki-in-tujih-neposrednih-investicijah-ter-vkljucenosti-v-globalne-verige-vrednosti.pdf) | Namen analize je z novejšimi podatki posodobiti izračune, kot so bili narejeni že v dveh dosedanjih analitičnih podlagah za oblikovanje oziroma revizijo Strategije pametne specializacije.  Druga študija je imela cilj analizirati področja znanja, proizvodov in veščin v RS ter tako identificirati glavne nacionalne in mednarodne igralce, ki lahko sodelujejo pri razvoju RS v skladu s S5. |
| 2. Obstoj pristojne regionalne ali nacionalne institucije ali telesa,  odgovornega za upravljanje strategije pametne specializacije. | Da | Sistemizacija SVRK  Vir: Kadrovska služba SVRK | Pomanjkljivosti, ki jih ima Slovenija glede drugega in tretjega kriterija omogočanja dobrega upravljanja nacionalne strategije pametne specializacije bodo odpravljene v skladu s pripravljenim akcijskim načrtom (Priloga Akcijski načrt S5), ki določa korake, institucije in mejnike za izvedbo. Večje spremembe so posledica novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (sprejet novembra 2021). Poleg tega so predvidene bistvene spremembe v skladu s priporočili EK »TF Reform Contract REFORM/SC2020/100 implementing framework contract No SRSS/2018/01/FWC/002 of Slovenia’s innovation ecosystem«. Dodatno se v okviru SVRK načrtuje okrepitev skupine S5 z večjim fokusom na analitičnih veščinah. |
| 3. Orodja za spremljanje in vrednotenje za merjenje uspešnosti pri doseganju ciljev strategije. | Da | Ciljni raziskovalni program 2019 (CRP 2019) "Spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno inovacijskih partnerstev" (Vir: SVRK)  Ciljni raziskovalni program 2021 (CRP 2021): Priprava metodologije in presoja učinkovitosti  ukrepov iz naslova S4/5, (Vir: SVRK)  eMA 2 – Računalniški sistem | Izvajanje se spremlja in vrednoti preko instrumenta Ciljnih raziskovalnih programov, kjer sodelujemo SVRK, MGRT in MIZŠ.  Izvajanje, spremljanje in na podlagi tega tudi vrednotenje je in bo omogočeno v krovnem informacijskem sistemu e-MA.  S5 pokriva ne samo sredstva EKP, temveč tudi druge vire financiranja: nacionalna sredstva – javna in privatna kar je prikazano v tekstu S5. Podatki, ki niso del EKP, temeljijo na ocenah pristojnih resorjev po posameznih področjih. Spremljanje izvajanja S5 se bo izvajalo preko sistema e-MA2 v delu EKP in na podlagi poročanja posameznih resorjev, ki so prispevali ocene za poglavje *7.Finance* Slovenske strategije pametne specializacije. |
| 4. Delovanje sodelovanja deležnikov („proces podjetniškega  odkrivanja“). | Da | Spletne delavnice Slovenske strategije pametne specializacije uspešno zaključene - [preko 900 udeležencev aktivno sodelovalo pri oblikovanju prenovljene S5](https://www.eu-skladi.si/portal/sl/po-2020/priprava-programskih-dokumentov-1/slovenska-strategija-pametne-specializacije) | Deležniki so bili od vsega začetka procesa junija 2020 povabljeni k prenovi S5 in so vseskozi sodelovali, izpostavljamo 10 javnih webinarjev po posameznih prioritetnih področjih S5 – posnetki so dosegljivi.  Proces je stalno odprt za vse zainteresirane deležnike preko posebnega elektronskega naslova [s5.svrk@gov.si](mailto:s4.svrk@gov.si) kamor lahko pošljejo predloge, mnenja, kritike in komentarje. |
| 5. Ukrepi, potrebni za izboljšanje nacionalnih ali regionalnih  raziskovalnih in inovacijskih sistemov, kjer je to ustrezno. | Da | Končno poročilo projekta REFORM »Strengthening the Innovation Ecosystem in Slovenia« ([Povezava na dokument](https://mnz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tjasa_stamcar_gov_si/EaCDbMz8cjNOuevCM1pZhDMB0cRJjYH0UfuxGwZps7yaxg?rtime=c-e1JH492kg)). | Izvedba projekta REFORM »Strengthening the Innovation Ecosystem in Slovenia« - na podlagi končne verzije priporočil zaključenega projekta bo sledila izvedba priporočil. Tudi besedilo S5 je usklajeno z ugotovitvami projekta. |
| 6. Kjer je to ustrezno, ukrepi v podporo industrijski tranziciji. | Da | Projekt: Nacionalni demonstracijski center Pametne Tovarne (Vir: SVRK)  Pravični prehod v Zasavju in SAŠA regiji – Območna načrta za pravični prehod (oba v pripravi) | Nacionalni demonstracijski center Pametne Tovarne (NDC PT) je strateški instrument zasnovan na distribuiranem delovanju, ki bo podjetjem, predvsem MSP omogočal učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje, upoštevajoč načelo dobrih praks. NDC PT bo predstavljal demonstracijsko okolje uporabe in implementacije principov industrije 4.0 ter ključnih omogočitvenih tehnologij ter razvojno in testno okolje za visokotehnološke produkte, tehnologije in storitve za proizvodna in zagonska podjetja ter raziskovalne institucije. |
| 7. Ukrepi za okrepitev sodelovanja s partnerji zunaj zadevne države  članice na prednostnih področjih, ki jih podpira strategija pametne  specializacije. | Da | Podporni dokument prenovljene S5: Analiza mednarodnega sodelovanja (Vir: SVRK)  Posebno poglavje S5 | Dokument popisuje, kako je Slovenija v obdobju od leta 2014 do leta 2021, s ciljem močnejšega pozicioniranja slovenskih inovacijskih deležnikov v regionalnih in globalnih verigah vrednosti (internacionalizacija navzven) in krepitve raziskovalno-razvojnih oddelkov in kompetenc zaposlenih v podjetjih in institucijah znanja ter privabljanja tujih vrhunskih kadrov in visokotehnoloških podjetij (internacionalizacija navznoter), okrepila mednarodno večstransko in dvostransko mednarodno sodelovanje na strateški, programski in projektni ravni. |
| 1.2 Nacionalni ali  regionalni načrt za  širokopasovna  omrežja | ESRR | RSO1.5: Izboljšanje digitalne  povezljivosti | Da | Oblikovan je nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna  omrežja, ki vključuje: | | | |
| 1. Oceno naložbene vrzeli, ki jo je treba obravnavati, da se zagotovi, da imajo vsi državljani Unije dostop do zelo visoko zmogljivih omrežij, na podlagi:  (a) najnovejšega kartiranja obstoječih javnih in zasebnih  infrastruktur ter kakovosti storitev z uporabo standardnih  kazalnikov za kartiranje širokopasovnih omrežij;  (b) posvetovanja o načrtovanih naložbah v skladu z zahtevami  glede državne pomoči. | Da | Kartiranje državne regulatorja AKOS: <https://gis.akos-rs.si/>  Kartiranje Geodetske uprave: <https://egp.gu.gov.si/egp/>  Javna posvetovanja o državnih pomočeh za 2019 in 2021: <https://www.gov.si/teme/elektronske-komunikacije/>  [Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030](https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SDP/Dokumenti/Nacrt.pdf) | Ocena naložbene vrzeli je del Načrta razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, ki ga je Vlada RS sprejela 25. 8. 2022.  Kartiranje in javna posvetovanja o načrtovanih naložbah se sicer izvajajo zlasti pred vsakim javnim razpisom za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije oziroma bodo izvedena pred izvedbo drugih ukrepov za spodbujanje povezljivosti, ki bodo sofinancirani iz javnih sredstev. |
| 2. Utemeljitev načrtovane javne intervencije na podlagi modelov  trajnostnih naložb za:  (a) okrepitev cenovne dostopnosti in razpoložljivosti odprtih,  kakovostnih in na prihodnost pripravljenih infrastrukture in  storitev;  (b) prilagoditev oblik finančne pomoči ugotovljenim  nedelovanjem trga;  (c) omogočanje dopolnilne uporabe različnih oblik financiranja s  strani Unije, nacionalnih ali regionalnih virov. | Da | Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2):  [Zakon o elektronskih komunikacijah (pisrs.si)](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8611) | Tržna analiza potreb še poteka.  Na podlagi tržnega zanimanja in rezultatov javnih razpisov se bo z ukrepi, ki so predlagani v Programu EKP 21-27, povečal dostop do odprte, kakovostne infrastrukture in storitev. AKOS bo spremljal odprtost infrastrukture. Osnutek novega Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEK) vključuje potrebne določbe, tudi z vidika provizij.  Sredstva so predvidena, poleg teh v VFO 2021–2027, tudi v NOO. Ukrepi za preprečevanje dvojnega financiranja se bodo izvajali sistematično. |
| 3. Ukrepe v podporo povpraševanju in uporabi zelo visoko  zmogljivih omrežij, vključno z ukrepi za olajšanje njihove  uvedbe, zlasti z učinkovitim izvajanjem Direktive 2014/61/EU  Evropskega parlamenta in Sveta. | Da | Trenutno veljavni [Zakon o elektronskih komunikacijah](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6405) (ZEKom-1)  [Connectivity Toolbox](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/86972)  [Implementation Report of](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/86972)  [the Republic of Slovenia](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/86972) | Direktiva 2014/61/EU  Evropskega parlamenta in Sveta je bila v slovenski pravi red prenesena s trenutno veljavnim ZEKom-1.  Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah bo v slovenski pravni red prenesen z ZEKom-2, ki je trenutno v prvi obravnavi rednega zakonodajnega postopka v DZ. Po izvedeni splošni razpravi 1. 7. 2022 je DZ sprejel sklep, da je predlog ZEKom-2 primeren za nadaljnjo obravnavo, tako da se zakonodajni postopek nadaljuje, predlog zakona pa bo predvidoma sprejet v prihodnjih mesecih.  Popolno poročilo o ukrepih v podporo povpraševanju in uporabi zelo visoko zmogljivih omrežij je na voljo v okviru poročila »Connectivity Toolbx Implementation Report of the Republic of Slovenia«. |
| 4. Mehanizme za tehnično pomoč in strokovno svetovanje, kot je urad, pristojen za širokopasovne povezave, za krepitev  zmogljivosti lokalnih deležnikov in svetovanje nosilcem  projektov. | Da | Urad za širokopasovne kompetence: <https://www.gov.si/teme/elektronske-komunikacije/> | Urad za širokopasovne kompetence (Broadband Competence Office – BCO) že deluje v okviru Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo. Njegov cilj je zagotoviti podporo lokalnim deležnikom na področju širokopasovne infrastrukture. |
| 5. Mehanizem spremljanja, ki temelji na standardnih kazalnikih za  kartiranje širokopasovnih omrežij. | Da | Kartiranje Geodetske uprave: <https://egp.gu.gov.si/egp/> | Mehanizem spremljanja, ki temelji na standardnih kazalnikih za  kartiranje širokopasovnih omrežij, je že vzpostavljen in prosto dostopen. |
| 2.1. Strateški okvir  politike za podporo  prenove za večjo  energetsko  učinkovitost  stanovanjskih in  nestanovanjskih  stavb | ESRR in KS | RSO2.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti in  zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Da | 1. Sprejme se nacionalna dolgoročna strategija prenove za podporo  prenove nacionalnega fonda stanovanjskih in nestanovanjskih  stavb v skladu z zahtevami iz Direktive 2010/31/EU Evropskega  parlamenta in Sveta, ki:  (a) vključuje okvirne mejnike za leta 2030, 2040 in 2050;  (b) zagotavlja okvirni pregled finančnih sredstev v podporo  izvajanju strategije;  (c) opredeljuje učinkovite mehanizme za spodbujanje naložb v  prenovo stavb. | Da | [Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_2050_final.pdf) | 1. Dokument določa kazalnike in mejnike za leta 2030, 2040 in 2050. Vključeni so tudi mejniki, ki prispevajo k ciljem Unije glede energetske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2012/27/EU. Mejniki so opredeljeni v dokumentu na strani 11 in 12. 2. V strategiji so navedene naložbe in viri financiranja po posameznih sektorjih. Poleg obstoječih instrumentov so predvideni tudi novi za doseganje zahtevnih ciljev NEPN. Finančna sredstva opredeljena na strani 86 in se nanašajo na državna in druga sredstva.   V strategiji so opredeljeni mehanizmi promocije in ozaveščanja. Poglavje 4 strategije določa politike in ukrepe za spodbujanje energetsko učinkovitih prenov. Ukrepi imajo tudi promocijske aktivnosti. |
| 2. Ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti za doseganje  potrebnih prihrankov energije | Da | [Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) (NEPN) str. 89. | NEPN opredeljuje politike in ukrepe za spodbujanje energetsko učinkovitih prenov na osnovi pravnih in strateških podlag za oblikovanje ciljev. Opredeljeni so razvojni ukrepi, in sicer horizontalni ter specifični za stanovanjske stavbe, javne stavbe, stavbe zasebnega storitvenega sektorja ter dopolnilne politike.  Vključen je tudi pregled politik in ukrepov na področju širše prenove, ki zajema spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v stavbah na splošno, v gospodinjstvih in v javnih stavbah. |
| 2.2 Upravljanje  energetskega  sektorja | ESRR in KS | RSO2.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti in in  zmanjšanje emisij toplogrednih plinov  RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001  Evropskega parlamenta in Sveta, vključno s trajnostnimi merili, ki so določena v  navedeni direktivi  RSO2.3: Razvoj pametnih energetskih sistemov, omrežij ter hrambe zunaj vseevropskega energetskega omrežja (TEN-E) | Da | Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt, o katerem je Komisija uradno obveščena v skladu s členom 3 Uredbe (EU) 2018/1999 in v skladu z dolgoročnimi cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Pariškega sporazuma, ki vključuje: | | | |
| 1. Vse elemente, ki se zahtevajo v predlogi iz Priloge I k Uredbi  (EU) 2018/1999. | Da | [Zakon o učinkoviti rabi energije](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136) (Uradni list RS, št. 158/20) | Obveznost doseganja prihrankov energije in metodologijo predpisuje Zakon o učinkoviti rabi energije in Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE). Podrobneje je določena v Pravilniku o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21). |
| 2. Opis predvidenih finančnih sredstev in mehanizmov za ukrepe za  spodbujanje nizkoogljične energije. | Da | [Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) (NEPN), str. 214 | Slovenija je pripravila svoj NEPN skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih. Pregled potreb po naložbah je v poglavju 5.3.  V procesu programiranja političnih posegov in instrumentov/ukrepov, navedenih v NEPN, je bilo ocenjeno, da naj bi skupne naložbe za obdobje 2021-2030 znašale pribl. 28,4 milijarde , vključno z naložbami v prometno infrastrukturo in trajnostno mobilnost.  V okviru načrtovanja kohezijskih skladov za obdobje 2021-2027 je v okviru dejavnosti NEPN predvidenih od 600 do 700 milijonov . |
| 2.3 Učinkovito  spodbujanje uporabe  energije iz  obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU | ESRR in KS | RSO2.2: Spodbujanje energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001,  vključno s trajnostnimi merili, ki so določena v navedeni direktivi | Da | Vzpostavljeni so ukrepi, ki zagotavljajo: | | | |
| 1. Skladnost z zavezujočim nacionalnim ciljem glede energije iz  obnovljivih virov za leto 2020 in s tem deležem energije iz  obnovljivih virov kot izhodiščem do leta 2030 ali sprejetje  dodatnih ukrepov, če se izhodišče ne ohranja v katerem koli obdobju enega leta v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 in  Uredbo (EU) 2018/1999. | Da | Podatek Statističnega urada Republike Slovenije, dostopno na <https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/5>  Sporazum o statističnem prenosu obnovljive energije med Republiko Slovenijo in Češko republiko | Slovenija je dosegla cilj OVE 2020; 24,14 % je bilo doseženo v Republiki Sloveniji, preostalo pa s statističnim prenosom s Češko republiko.  Slovenija je sporazum o statističnem prenosu Evropski komisiji notificirala decembra 2021. |
| 2. V skladu z zahtevami Direktive (EU) 2018/2001 in Uredbe (EU) 2018/1999 povečanje deleža obnovljivih virov energije v sektorju ogrevanja in hlajenja v skladu s členom 23 Direktive (EU)  2018/2001. | Da | [Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) (NEPN), str. 138 | Leta 2021 je bil sprejet Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZRSOVE, s katerim se uresničuje cilj povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja za okvirno 1,3 odstotne točke kot letno povprečje, izračunano za obdobji od leta 2021 do 2025 in od leta 2026 do 2030, začenši pri deležu energije iz obnovljivih virov v tem sektorju leta 2020. V kolikor ta cilj ni dosežen, se to objavi v celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem poročilu o napredku v skladu z 20. členom Uredbe (EU) 2018/1999. Ministrstvo, pristojno za energijo predloži Evropski komisiji utemeljitev vključno z ukrepi, ki pripomorejo k doseganju cilja.  Za okvirni cilj 1,3 odstotne točke je bil že v pripravi NEPN ugotovljen, da bo zaradi že izvedenih ukrepov težko dosegljiv in se ga realno ocenjuje na 0,7 odstotne točke. V pripravi je že nov NEPN, v katerem bodo opredeljeni komplementarni ukrepi na drugih področjih, predvsem na področju proizvodnje el. energije iz OVE in na področju transporta, ter prepovedi vgradnje kotlov na fosilna goriva (53. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije). |
| 2.4 Učinkovit okvir  za obvladovanje  tveganja nesreč | ESRR in KS | RSO2.4: Spodbujanje prilagajanja  podnebnim spremembam,  preprečevanja tveganja nesreč in  odpornosti ob upoštevanju  ekosistemskih pristopov | Da | Vzpostavljeni nacionalni ali regionalni načrt za obvladovanje  tveganja nesreč, pripravljen na podlagi ocen tveganja, ob ustreznem  upoštevanju verjetnih učinkov podnebnih sprememb in obstoječih  strategij za prilagajanje podnebnim spremembam vključuje: | | | |
| 1. Opis ključnih tveganj, ocenjenih v skladu s členom 6(1) Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki odražajo sedanji in razvijajoči se profil tveganja z okvirnim časovnim razponom 25 do 35 let. Ocena podnebnih tveganj temelji na napovedih in scenarijih podnebnih sprememb. | Da | [Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0](https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocene-tveganja-za-nesrece/drzavna-ocena-tveganj-za-nesrece-2.0_2018_za-splet.pdf)  Državna ocena tveganj za nesreče je pripravljena na podlagi trenutnih in spreminjajočih se tveganj. Spreminja se periodično, skladno z Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ali ob spremembi obstoječega oz. pojavu novega tveganja. Zaradi predvidene spremembe krovne Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnim in drugimi nesrečami se načrtuje tudi sprememba Državne ocene tveganj za nesreče v začetku leta 2023. | Ključna tveganja skladno s členom 6(1) Sklepa št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta, so vključena v Državno oceno tveganj za nesreče, po kateri največje tveganje predstavljajo poplave. Visoko tveganje poplav izhaja iz velike verjetnosti njihovega pojava in velike verjetnosti hudih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo, družbo, politiko in kulturno dediščino. Poleg poplav pristojni nacionalni organi na podlagi preteklih nesreč in podnebnih projekcij prepoznavajo tudi druga pomembna tveganja podnebno pogojenih nesreč, kot so veliki požari v naravi in neurja s točo ali žledom. Veliki požari v naravi in neurja s spremljajočimi pojavi ob upoštevanju klimatskih projekcij za naslednja desetletja predstavljajo veliko tveganje za RS, saj je ob sicer manjših posledicah oz. povzročeni škodi verjetnost njihovega pojava zelo velika, zaradi klimatskih sprememb pa so očitne tudi spremembe v tradicionalnih območjih pojava tovrstnih nesreč. Širjenje območij pojava velikih požarov v naravi in neurij bi tako v naslednjih letih in desetletjih lahko povzročilo bistveno višjo materialno in drugo škodo na večjih geografskih območjih. |
| 2. Opis preprečevanja nesreč ter ukrepov pripravljenosti in odziva za  obravnavanje ključnih ugotovljenih tveganj. Ukrepi se prednostno  razvrstijo v sorazmerju s tveganji in njihovim gospodarskim  učinkom, vrzelmi glede zmogljivosti ter uspešnostjo in  učinkovitostjo, in sicer ob upoštevanju morebitnih alternativ. | Da | [Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0](https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Ocene-tveganja-za-nesrece/drzavna-ocena-tveganj-za-nesrece-2.0_2018_za-splet.pdf)  Sprememba Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče decembra 2020. Ocena se spreminja periodično, skladno z Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite ali ob spremembi obstoječega oz. pojavu novega tveganja. Zaradi predvidene spremembe krovne Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnim in drugimi nesrečami se načrtuje sprememba Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče v začetku leta 2023. | Načrtovanje in implementacija preventive, pripravljenosti in ukrepov za odziv na poplave, velike požare v naravi ter neurja s točo in žledom, sta opredeljena v Državni oceni zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in nadalje še v individualnih ocenah za posamezna tveganja. Državna ocena vključuje podatke o administrativnih (koordinacija, strokovnost, metodologija, komunikacija in informiranost), tehničnih (oprema, zaloge, infrastruktura, tehnična podpora IKT) in finančnih zmožnostih. Ukrepi za odziv na različnih ravneh so detajlno opisani v načrtih za odziv za posamezna tveganja. |
| 3. Informacije o finančnih sredstvih in mehanizmih, ki so na voljo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja v zvezi s preventivo,  pripravljenostjo in odzivom. | Da | [Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022 (ReNPVNDN16-22),](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO116)  Podatki o finančnih virih in mehanizmih za preventivo, pripravljenost in odziv bodo kot do sedaj vključeni tudi v novo resolucijo za obdobje 2023-2028/2030, ki je v pripravi, in v nadgrajeno Državno oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Podatki bodo dopolnjeni tudi z EU viri in mehanizmi v času veljavnosti navedenih podlag (NOO, EKP…) | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022 vsebuje podrobne informacije glede finančnih virov in mehanizmov na letni ravni za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (financiranje preprečevanja, pripravljenosti, aktivnosti ter sposobnosti odziva). Viri in mehanizmi vključujejo državni proračun (za redne naloge preprečevanja, pripravljenosti in odziva, skladno z zakonodajo), državne rezerve v primeru večjih naravnih in drugih nesreč (predvsem za opremo sil za zaščito, reševanje in pomoč), evropska kohezijska in druga sredstva (za specifične projekte, v obdobju 2014-2020 za nadgradnjo javnega sistema obveščanja in alarmiranja), sredstva požarnega sklada (za posodobitev infrastrukture, ki je namenjena usposabljanju). Finančni viri bodo prav tako vključeni v oceno zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Kot nov, dodaten vir financiranja bo dodan NOO, dodane bodo nove prioritete na področju naravnih in drugih nesreč v obdobju 2021-2027 v okviru evropske kohezijske politike kot potencialni vir financiranja ter drugi mogoči viri v tekočem obdobju. |
| 2.5 Posodobljeno  načrtovanje  potrebnih naložb v  vodnem sektorju in  sektorju odpadne  vode | ESRR in KS | RSO2.5: Spodbujanje dostopa do vode in  trajnostnega gospodarjenja z  vodnimi viri | Ne | Za vsakega od obeh sektorjev je vzpostavljen nacionalni naložbeni  načrt, ki vključuje: | | | |
| 1. Oceno trenutnega stanja izvajanja Direktive Sveta 91/271/EGS in Direktive Sveta 98/83/ES2. | DA | Vlada je 17. 9. 2020 sprejela [Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode](https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor)  Vlada je 21. 4. 2022 sprejela [Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027](https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-oskrbe-s-pitno-vodo/) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vsebuje trenutno stanje implementacije Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode za referenčno leto 2018.  Za področje oskrbe s pitno vodo je sprejet Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027. Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi je bila prenesena v Pravilnik o pitni vodi. Rok za prenos vsebin prenovljene Direktive (EU) 2020/21843 v slovenski pravni red je do 12. 1. 2023. Zaradi vsebine prenovljene Direktive (EU) 2020/21843 v pristojnosti Ministrstva za zdravje je v pripravi nov predpis s področja pitne vode. Jeseni bo pripravljen osnutek posredovan v usklajevanje, do roka (12. 1. 2023) bo direktiva z uredbo prenesena. |
| 2. Opredelitev in načrtovanje kakršnih koli javnih naložb, vključno z  okvirno finančno oceno, ki je:  (a) potrebna za izvajanje Direktive 91/271/EGS, vključno s prednostno razvrstitvijo glede na velikost aglomeracij ter vplivom na okolje, pri čemer so naložbe razčlenjene za vsako  aglomeracijo odpadne vode;  (b) potrebna za izvajanje Direktive 98/83/ES;  (c) potrebna, da se zadovoljijo potrebe, ki izhajajo iz Direktive  (EU) 2020/21843, zlasti kar zadeva revidirane parametre  kakovosti iz Priloge I k navedeni direktivi. | DA /DELNO | [Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode](https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor)  Vlada je 21. 4. 2022 sprejela [Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027](https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-oskrbe-s-pitno-vodo/) | A) Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode vsebuje finančno oceno investicijskih stroškov ukrepov, potrebnih za opremljanje aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE. Ocenjena finančna sredstva, potrebna za izgradnjo javnih kanalizacijskih omrežij, znašajo 276,4 milijonov in za izgradnjo ali rekonstrukcijo čistilnih naprav 56,3 milijonov. Skupna vrednost potrebnih sredstev je tako ocenjena na 332,7 milijonov. Operativni program prav tako vsebuje vrstni red prioritet za implementacijo ukrepov. Prvo prioriteto predstavljajo aglomeracije, ki so na podlagi preliminarne ocene skladnosti ocenjene kot neskladne s 3., 4. in 5. členom Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode.  B) Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 ocenjuje potrebna finančna sredstva v višini 621,7 milijona, od česar je 486 milijona potrebnih za zmanjševanje vodnih izgub v javnih vodovodih in 58,6 milijona za izgradnjo novih javnih vodovodov.  C) Prenos Direktive (EU) 2020/2184 v slovenski pravni red je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in se načrtuje do 12. 1. 2023. |
| 3. Oceno potrebnih naložb za obnovitev infrastrukture za odpadne  vode in pitno vodo, vključno z omrežji, glede na njihovo starost in  amortizacijske načrte. | Da | Vlada je 17. 9. 2020 sprejela [Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode](https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor)  Vlada je 21. 4. 2022 sprejela [Operativni programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027](https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-oskrbe-s-pitno-vodo/) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 vsebujeta oceno dolžin kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, ki jih je potrebno obnoviti po koncu amortizacijske dobe. |
| 4. Navedbo morebitnih virov javnega financiranja, kadar so ti potrebni za dopolnitev uporabnin. | Da | Vlada je 17. 9. 2020 sprejela [Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode](https://www.gov.si/novice/2020-09-17-odlocitve-32-redne-seje-vlade-republike-slovenije-s-podrocja-ministrstva-za-okolje-in-prostor)  Vlada je 21. 4. 2022 sprejela [Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027](https://www.gov.si/teme/javna-sluzba-oskrbe-s-pitno-vodo/) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pri načrtovanih investicijah vsebuje vse potencialne vire financiranja (EU sredstva, nacionalna sredstva, občinska sredstva).  Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 vsebuje vse potencialne vire financiranja (EU sredstva, nacionalna sredstva, občinska sredstva). Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 ocenjuje, da je za investicije v obnovo vodovodnih sistemov, glede na njihovo starost in amortizacijsko dobo potrebnih 456 mio. |
| 2.6 Posodobljeno  načrtovanje ravnanja  z odpadki | ESRR in KS | RSO2.6: Spodbujanje prehoda na krožno  gospodarstvo, gospodarno z viri | Da | Obstaja eden ali več načrtov ravnanja z odpadki iz člena 28  Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki zajemajo  celotno ozemlje države članice in vključujejo: | | | |
| 1. Analizo trenutnega stanja pri ravnanju z odpadki v zadevni  geografski entiteti, vključno z vrsto, količino in izvorom  proizvedenih odpadkov, ter oceno njihovega nadaljnjega razvoja ob upoštevanju pričakovanih učinkov ukrepov programov  preprečevanja nastajanja odpadkov, pripravljenih v skladu s členom 29 Direktive 2008/98/ES. | Da | Vlada je 28. 4. 2022 s sklepom 35401-2/2022/5 sprejela [Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf) | Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije, ki je bil predložen v presojo JASPERS vsebuje analizo sestave mešanih komunalnih odpadkov, na podlagi katere je bila pripravljena nacionalna ocena sestave komunalnih odpadkov in recikliranja pri primarni kategoriji. |
| 2. Oceno obstoječih sistemov zbiranja odpadkov, vključno z materialno in ozemeljsko pokritostjo ločenega zbiranja odpadkov  in ukrepi za izboljšanje njegovega delovanja, ter potrebo po novih  sistemih zbiranja. | Da | Vlada je 28.4.2022 s sklepom 35401-2/2022/5 sprejela [Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf) | Program, ki vsebuje analizo učinkovitosti ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki na podlagi referenčnega leta 2018 ter scenarije možnega razvoja za prihodnjih 20, je bil predložen v pregled JASPERS. |
| 3. Oceno naložbene vrzeli, ki utemeljuje potrebo po zaprtju  obstoječih obratov za obdelavo odpadkov in dodatni ali nadgrajeni infrastrukturi za ravnanje z odpadki, z informacijami o  razpoložljivih virih prihodkov za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja. | Da | Vlada je 28. 4. 2022 s sklepom 35401-2/2022/5 sprejela [Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf) | Program, ki vsebuje pregled obstoječe in načrtovane nadgradnje infrastrukture, je bil predložen v pregled JASPERS. Zapiranje obstoječih obratov (v primeru Republike Slovenije odlagališč) ureja zakonodaja na področju odlagališč odpadkov, ki vključuje tudi obveznost upravljalca, da zagotovi finančno jamstvo za izvajanje ukrepov, določenih z okoljevarstvenim dovoljenjem, za čas obratovanja odlagališča in po zaprtju odlagališča. |
| 4. informacije o lokacijskih merilih o tem, kako bo opredeljena  prihodnja določitev lokacije območij, in o zmogljivosti prihodnjih obratov za obdelavo odpadkov. | Da | Vlada je 28. 4. 2022 s sklepom 35401-2/2022/5 sprejela [Program ravnanja z odpadki in programa preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Operativni-programi/op_odpadki_2022.pdf) | Program vsebuje informacije o lokacijskih merilih (zlasti dostopnost ustrezne prometne infrastrukture in možnost vključitve v obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja kjer naprave kot vir toplote nadomestijo naprave, ki uporabljajo fosilna goriva. V Programu je tudi jasno opredeljena kapaciteta z izkazanim deficitom zmogljivosti tovrstnih naprav (140.000 t letno) ob doseženih ciljih recikliranja skladno z direktivo EU 2008/98 in izpolnjevanju pogojev(dejavnikov), ki jih pri oceni potreb zmogljivosti za pridobivanje energije iz odpadkov navaja dokument Komisije COM(2017) 34 final. |
| 2.7 Prednostni okvir  ukrepanja za  potrebne ohranitvene  ukrepe, ki  vključujejo  sofinanciranje Unije. | ESRR in KS | RSO2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja | Da | Za ukrepe, ki podpirajo ukrepe za ohranjanje narave v povezavi z območji Natura 2000 v okviru področja uporabe Direktive Sveta  92/43/EGS:  Vzpostavljen je okvir prednostnih ukrepov v skladu s členom 8  Direktive 92/43/EGS, ki vključuje vse elemente, zahtevane v predlogi za okvir prednostnih ukrepov za obdobje 2021–2027, o kateri so se dogovorile Komisija in države članice, vključno z opredelitvijo prednostnih ukrepov in oceno potreb po financiranju. | Da | [Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo](http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Dokumenti/LIFE_IP_NATURA_SI/Rezultati/C.3.4_IP_PAF_Slovenia_2021-2027_finalV2.pdf) (Prioritised action framework - PAF): dopolnjena verzija je bila januarja 2021 posredovana Evropski komisiji.  Podrobnejši cilji in ukrepi bodo opredeljeni v Programu upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2022-2028 (PUN): aktivnosti priprave PUN potekajo v okviru integralnega LIFE projekta Natura.si. | Vsi zahtevani elementi predloge PAF so upoštevani v predlogu, posredovanem Evropski komisiji. Vsebinska poglavja PAF, posredovanega Evropski komisiji, vsebujejo povzetke opredelitev prednostnih ukrepov s predvideno finančno oceno in potencialnimi viri financiranja. Seznam prednostnih projektov bo pripravljen s potrditvijo Programa upravljanja Natura 2000 na Vladi RS (do konca leta 2022). |
| 3.1 Celovito  načrtovanje prometa  na ustrezni ravni | ESRR in KS | RSO2.8: Spodbujanje trajnostne večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na  gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika  RSO3.1: Razvoj pametnega, varnega,  trajnostnega in intermodalnega  omrežja TEN-T, ki je odporno  na podnebne spremembe  RSO3.2: Razvoj in krepitev trajnostne,  pametne in intermodalne  nacionalne, regionalne in  lokalne mobilnosti, ki je odporna  na podnebne spremembe,  vključno z boljšim dostopom do  omrežja TEN-T in čezmejno  mobilnostjo | Da | Vzpostavljeno je večmodalno kartiranje obstoječe in načrtovane  infrastrukture, razen na lokalni ravni, do leta 2030, ki: | | | |
| 1. Vključuje ekonomsko oceno načrtovanih naložb, temelječo na analizi povpraševanja in modeliranju prometa, pri čemer bi bilo  treba upoštevati pričakovan vpliv odprtja trgov storitev  železniškega prevoza. | Da | [Strategija razvoja prometa Republike Slovenije](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf)  [Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30)](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO115)  [Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (ReNPRP30-A)](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1886?sop=2021-01-1886) | Pri Strategiji razvoja prometa RS smo izkoristili zmogljivosti obstoječe prometne infrastrukture z rešitvami, ki ne zahtevajo velikih finančnih vložkov, (sistemi upravljanja prometa, uvedba inteligentnih prometnih sistemov, manjše investicije). Kjer to ne daje zadovoljivih rezultatov, smo se osredotočili na večje naložbe. V teh primerih smo (z uporabo transportnega modela) projekte oblikovali po ustreznem postopku pri izdelavi študij o upravičenosti, pri čemer se ocenijo tudi možne alternative. Upošteva se tudi okoljska, prostorska in družbena sprejemljivost. Izbira projekta mora biti utemeljena z analizo stroškov in koristi (CBA).  V letu 2022 MZI pripravlja revizijo in posodobitev Strategije razvoja prometa Republike Slovenije, ki bo upoštevala tudi cilje, določene z NEPN, Evropskim zelenim dogovorom, Strategijo trajnostne in pametne mobilnosti ter drugimi strateškimi dokumenti. Pripravljen bo osnutek in pridobljeno mnenje o potrebi po izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.  Slovenija je že vzpostavila enotno evropsko železniško območje in odprla domače potniške storitve. Naslednje posodobitve bodo upoštevale tudi posledice pandemije Covid-19. |
| 2. Je skladno z elementi celovitega nacionalnega energetskega in  podnebnega načrta, ki se nanašajo na promet. | Da | [Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/nepn/dokumenti/nepn_5.0_final_feb-2020.pdf) (NEPN) | Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN) zagotavlja pregled nad obstoječim stanjem energetskega sistema in politike ter določa nacionalne cilje za vsako od petih razsežnosti energetske unije ter ustrezne politike in ukrepe za izpolnitev teh ciljev. V njem je posebna pozornost posvečena ciljem za leto 2030 za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, energijo iz obnovljivih virov, energijsko učinkovitost in elektroenergetsko medsebojno povezanost.  V letu 2022 je bila izvedena revizija in pripravljen predlog posodobitve Strategije razvoja prometa Republike Slovenije, ki bo upoštevala med drugim tudi cilje, določene s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom Republike Slovenije (NEPN) ter tudi Evropski zeleni dogovor, Strategijo trajnostne in pametne mobilnosti ter druge nacionalne in evropske strateške dokumente. |
| 3. Vključuje naložbe v koridorje osrednjega omrežja TEN-T, kot so  opredeljene v uredbi o IPE , v skladu z zadevnimi delovnimi  načrti koridorjev osrednjega omrežja TEN-T. | Da | Glej merilo 1. | Izhodišča strategije 2. poglavja opredeljuje merila in roke za izvedbo prihodnjega TEN-T omrežja v skladu z Uredbo TEN-T ter primerja merila TEN-T za jedrno omrežje in dejansko stanje infrastrukture v Republiki Sloveniji.  Specifični cilj Strategije razvoja prometa je izboljšanje prometnih povezav s sosednjimi državami in usklajevanje s sosednjimi državami, kar pomeni zagotavljanje zadostne zmogljivosti omrežja, ki ustreza tudi standardom TEN-T. Da bomo sledili zahtevam evropske uredbe TEN-T (Uredba EU 1315/2013), smo se zavezali, da bomo do leta 2030 dosegli standarde TEN-T na jedrnem omrežju TEN-T, zlasti najmanj 22,5 t osne obremenitve, Hitrost proge 100 km/h, možnost vožnje vlakov dolžine 740 m in implementacija ERTMS. Progi jedrnega omrežja v Republiki Sloveniji so v celoti skladni z nazivno širino tira, v celoti so elektrificirani. |
| 4. Za naložbe zunaj koridorjev osrednjega omrežja TEN-T, vključno s čezmejnimi odseki, zagotavlja dopolnjevanje z zagotavljanjem  zadostne povezljivosti mestnih omrežij, regij in lokalnih skupnosti z osrednjim omrežjem TEN-T in njegovimi vozlišči. | Da | Glej merilo 1. | Drugi specifični cilj Strategije razvoja prometa je izboljšanje nacionalnih in regionalnih povezav znotraj Slovenije. Nacionalni program predvideva pripravo projektov na razvojnih oseh, ki povezujejo različne regije z jedrnim omrežjem TEN-T. Dopolnjeni nacionalni program razvoja prometa (ReNPRP30-A) se osredotoča na regionalno železniško omrežje, ki predstavlja pomemben segment razvoja prometnega sistema v Republiki Sloveniji. V večini primerov je potrebno pospešeno nadgrajevati zmogljivost prog, posodobiti postaje in postajališča ter jih povezati z drugimi načini prevoza. Ključni cilj je zagotoviti takšne nadgradnje omrežja, da bo železnica zagotovila tako imenovano hrbtenično prometno omrežje tam, kjer že obstaja. Nujnim ukrepom na javni železniški infrastrukturi je potrebno v postopkih prostorskega načrtovanja dati prednost in zagotoviti pogoje za začetek teh investicij. Pripravljeni bodo tudi načrti trajnostne mobilnosti v mestih za regionalno raven z namenom nadgradnje ukrepov iz lokalnih CPS, ki presegajo pristojnost lokalnih oblasti in zagotavljajo celovit pristop k skupnim prometnim problemom na ravni regij. |
| 5. Zagotavlja interoperabilnost železniškega omrežja in, kjer je to ustrezno, poročila o uvedbi ERTMS v skladu z Izvedbeno uredbo  Komisije (EU) 2017/6. | Da | [Tehnične specifikacije za interoperabilnost](http://www.azp.si/pages/si/zakonodaja/evropski-predpisi/tehnicne-specifikacije-za-interoperabilnost.php) | Nacionalni izvedbeni načrt tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s strukturnim podsistemom 'nadzor-vodenje in signalizacija' je bil Evropski komisiji poslan februarja 2018 in bo pregledan in dopolnjen najmanj vsakih pet let. Evropska komisija in ostale države članice bodo obveščene o morebitnih spremembah v zvezi z razvojem interoperabilnosti na slovenskem železniškem omrežju. Namen dokumenta je podati oris železniške infrastrukture in vozil, ki jih upravljata SŽPP in SŽ- TP in podati natančen časovni načrt za opremljanje tako prog kot vozil z ETCS in GSM-R ter sistemi za razgradnjo razreda B. Vsi podatki o zadevni železniški infrastrukturi so na voljo v registru železniške infrastrukture.  Od sprejetja SRS je uvedba ERTMS v Sloveniji še posebej napredovala. Za Sredozemski koridor v Sloveniji so vse proge, ki naj bi bile postavljene do leta 2023, v gradnji oziroma že obratujejo. Uvajanje ERTMS napreduje tudi na Baltsko-jadranskem koridorju. V Sloveniji je celotna dolžina, ki naj bi bila v obratovanju do leta 2023, v gradnji ali že obratuje. Zamuja le proga, ki povezuje Ljubljano in Pragersko. |
| 6. Spodbuja večmodalnost z opredelitvijo potreb po večmodalnih ali  tovornih in potniških terminalih oziroma terminalih za  pretovarjanje. | Da | Glej merilo 1. | Nacionalni program predvideva razvoj omrežja v intermodalna vozlišča, aglomeracije v skladu s povpraševanjem (R.40). Vozlišča na TEN-T omrežju imajo najboljše možnosti za razvoj logističnih dejavnosti v zvezi s tovorom, Ljubljana in Maribor imata tudi potencial za vzpostavitev multimodalnih platform potniških aglomeracij. Vendar bi lahko v Sloveniji zagotovili tudi širši pristop k prevozu blaga in prehodu potnikov iz enega načina prevoza v drugega. V ta namen je treba opredeliti možne točke prehoda potnikov in blaga med različnimi načini prevoza v prihodnosti. Kjer je to potrebno in učinkovito, je treba vzpostaviti intermodalne potniške platforme za povečanje uporabe javnega potniškega prometa ali zagotoviti ustrezno povezavo logističnih tovornih terminalov z različnimi načini prevoza, če obstaja komercialni interes. Navedene aktivnosti bodo lažje izvedljive na podlagi Zakona o celovitem prometnem načrtovanju, ki bo zagotovil nadaljevanje procesa, ki se je začel z pripravo celovitih prometnih strategij v preteklem finančnem obdobju s pomočjo sredstev kohezijske politike. |
| 7. Vključuje ukrepe, relevantne za načrtovanje infrastrukture, za  spodbujanje alternativnih goriv, skladne z zadevnimi  nacionalnimi okviri politike. | Da | [Strategija razvoja trga za postavitev ustrezne infrastrukture za alternativna goriva v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji](https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/alternativna_goriva/strategija_alternativna_goriva_final.pdf)  [Akcijski program za alternativna goriva v prometu](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Akcijski-program-za-alternativna-goriva-v-prometu.doc)  [Uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA76) | Slovenija je Direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o uvedbi infrastrukture za alternativna goriva (AG) v nacionalno zakonodajo prenesla z Uredbo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu. Za pospešitev uporabe AG v prometu je Vlada RS leta 2017 sprejela Strategijo razvoja trga za postavitev ustrezne infrastrukture za AG v prometnem sektorju v RS in s tem povezan Akcijski program za AG v prometu. Vključuje ukrepe za vozila, infrastrukturo za AG, normativne predpise ipd. Slovenija zaradi neustreznega nacionalnega pravnega okvira še ni dosegla nacionalnih ciljev na področju alternativnih goriv v prometu. Slovenija je aktivni partner v projektu IDACS, ki je podporni ukrep programa CEF. V okviru projekta je Slovenija vzpostavila Nacionalno registracijsko pisarno za ID kode na področju polnilne infrastrukture za električna vozila ter omogočila izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih mestih z nacionalno dostopno točko, ki jo je optimizirala in nadgradila na novi domeni: www.nap.si. |
| 8. Predstavlja izide ocene tveganj za varnost v cestnem prometu, v skladu z obstoječimi nacionalnimi strategijami za varnost v cestnem prometu, skupaj s kartiranjem trenutnega stanja  prizadetih cest in odsekov ter z zagotavljanjem prednostne razvrstitve ustreznih naložb. | Da | [Resolucija nacionalnega](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Resolucija-o-nacionalem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022.pdf)  [programa varnosti](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Resolucija-o-nacionalem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022.pdf)  [cestnega prometa za](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Resolucija-o-nacionalem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022.pdf)  [obdobje od 2013 do 2022](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Resolucija-o-nacionalem-programu-varnosti-cestnega-prometa-za-obdobje-od-2013-do-2022.pdf)  [Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 (ReNPVCP23–30) (pisrs.si)](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO151) | Nacionalni program varnosti cestnega prometa je strateški dokument, ki daje vizijo in cilje za prednostna področja in omogoča sprejetje ukrepov za učinkovito zagotavljanje varnosti cestnega prometa. Pri določanju meril za vključitev posameznih projektov v šestletni operativni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo je treba upoštevati parametre, ki jih predvideva Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, med katerimi je tudi stanje prometne varnosti. Slovenija v skladu z Direktivo 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture zagotavlja sistematičen postopek presoje varnosti cestne infrastrukture, ki poteka v vseh fazah od načrtovanja do obratovanja cestne infrastrukture. Direkcija RS za infrastrukturo na podlagi podatkov o prometnih nesrečah vsako leto v zadnjih treh letih določi kraje z visoko stopnjo prometnih nesreč. To je osnova za investicijske načrte, posege in ukrepe.  Resolucija nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2023 do 2030 bo sprejeta predvidoma do konca leta 2022. |
| 9. Zagotavlja informacije o finančnih sredstvih, ki ustrezajo  načrtovanim naložbam in so potrebna za kritje stroškov delovanja  in vzdrževanja obstoječih in načrtovanih infrastruktur. | Da | [6-letni drsni načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta-vlaganj-v-promet-in-infrastrukturo-2019-2025/Operativni-nacrt-od-2020-do-2025.xlsx)    [Obrazložitev predloga načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od 2020 do 2025](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta-vlaganj-v-promet-in-infrastrukturo-2019-2025/Obrazlozitev-predloga-nacrta-vlaganj-v-promet-in-prometno-infrastrukturo-za-obdobje-od-2020-do-2025.pdf) | Nacionalni program predvideva v povprečju za investicije, vzdrževanje in delovanje sistema precej stabilne naložbe v daljšem časovnem obdobju, ki znašajo med 600 in 700 mio letno. To omogoča hitrejše doseganje ciljev prometnega sistema, predvsem doseganje strateških ciljev: izboljšanje mobilnosti in dostopnosti, izboljšanje oskrbe gospodarstva, izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje porabe energije v prometu, zmanjšanje stroškov za uporabnike in upravljavce ter zmanjšanje obremenitev okolja. Poleg tega so za daljše obdobje predvidene naložbe zasebnih vlagateljev (npr. koncesionarjev) v višini približno 300 milijonov evrov na leto.  Šestletni operativni načrt investicij v promet oziroma prometno infrastrukturo določa konkretne aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prioritet, stroškov za njihovo realizacijo in natančnih rokov za izvedbo. Načrt bo letos posodobljen in poleg seznama projektov bo vseboval tudi podatke o njihovem prispevku k ciljem (zmanjšanje toplogrednih plinov, zmanjšanje hrupa, zmanjšanje onesnaženosti zraka, pretočnost, večje hitrosti, ipd.). |
| 4.1 Strateški okvir  politike za aktivne  politike trga dela | ESS+  ESRR | ESO4.1: Izboljšanje dostopa do zaposlitve in aktivacijskih ukrepov za vse iskalce zaposlitve, zlasti mlade, še posebej prek izvajanja jamstva za mlade, za dolgotrajno  brezposelne in prikrajšane skupine na trgu dela, ter za  neaktivne osebe, pa tudi prek  spodbujanja samozaposlovanja  in socialnega gospodarstva  ESO4.2: Posodabljanje institucij in storitev trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti | Da | Vzpostavljen je strateški okvir politike za aktivne politike trga dela, ki je skladen s smernicami za zaposlovanje in vključuje: | | | |
| 1. Ureditve za izvajanje profiliranja iskalcev zaposlitve in oceno njihovih potreb. | Da | 1. [Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025](https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/) (APZ)  2. [Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (pisrs.si)](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840)  3. [Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025](https://www.ess.gov.si/_files/14928/Poslovni_nacrt_2022.pdf), ki vsebuje povzetek Strategije). Celoten samostojen dokument javno ni objavljen | 113. člen ZUTD dela določa obveznost izvajanja zaposlitvenega načrta. Podrobneje profiliranje iskalcev zaposlitve ter individualno oceno ciljev in njihovih potreb ZRSZ izvaja na podlagi [Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10452) (35.- 44. člena). To merilo je delno pokrito tudi v točki 9.2 Strategije ZRSZ do leta 2025, ki je bila sprejeta 22. 9. 2021. ZRSZ prav tako pripravlja dodatna orodja za ocenjevanje potreb iskalcev zaposlitve. |
| 2. Informacije o prostih delovnih mestih in priložnostih za delo, pri čemer se upoštevajo potrebe na trgu dela. | Da | [Zakon o urejanju trga dela – ZUTD](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840) | 7. člen ZUTD določa javno objavo prostega delovnega mesta oz. vrste del pri zavodu.  16. člen v povezavi z 18. in 19. členom ZUTD določajo izvajanje informiranja brezposelnih o možnostih zaposlovanja. |
| 3. Ureditve za zagotovitev, da njegova zasnova, izvajanje, spremljanje in pregled potekajo v tesnem sodelovanju z ustreznimi deležniki. | Da | 1. [Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025](https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/) (APZ)  2. [Zakon o urejanju trga dela – ZUTD](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840) | ZUTD v 36. členu določa podlage za izvajanje ukrepov APZ. Smernice APZ za plansko obdobje 5-letno obdobje, ki se je izkazalo za smiselno in sprejemljivo glede na hitro se spreminjajoči trg dela, je Vlada RS sprejela 7. 1. 2021 po predhodnem posvetovanju z ostalimi socialnimi partnerji, na podlagi programa državnih razvojnih prioritet in investicij ter drugih strateških dokumentov RS.  Načrt APZ je pripravljen na podlagi Smernic APZ za proračunsko obdobje, ki ga na predlog MDDSZ sprejme Vlada RS. MDDSZ v medresorskem usklajevanju seznani socialne partnerje, ki lahko podajo mnenje. |
| 4. Ureditve spremljanja, vrednotenja in pregleda aktivnih politik trga dela. | Da | 1. [Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025](https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/) (APZ)  2. [Zakon o urejanju trga dela – ZUTD](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840) | Za namen spremljanja in vrednotenja učinkovitosti ukrepov APZ 2021-2025 je opredeljenih 10 kazalnikov, ki so skupaj z izhodiščnimi in ciljnimi vrednostmi navedeni za vsak cilj posebej.  Na podlagi 145. člena ZUTD, MDDSZ s poročilom o izvajanju ukrepov po tem zakonu enkrat letno seznani Vlado RS in ostale socialne partnerje. Poročila vsebujejo pregled stanja na trgu dela, opis posameznih ukrepov/programov in njihovo učinkovitost. S poročilom, ki ga sprejme Vlada RS, so predhodno seznanjeni tudi socialni partnerji (Ekonomsko-socialni svet), ki na poročilo lahko podajo svoje mnenje. |
| 5. Za ukrepe za zaposlovanje mladih – z dokazi podprte in ciljno usmerjene načine doseganja mladih, ki niso zaposleni, se ne  izobražujejo ali usposabljajo, vključno z ukrepi ozaveščanja, pri čemer ti načini temeljijo na zahtevah glede kakovosti, ob  upoštevanju meril za kakovost vajeništev in pripravništev, tudi v  okviru izvajanja shem jamstva za mlade. | Da | 1. [Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025](https://www.gov.si/teme/aktivna-politika-zaposlovanja/) (APZ)  2. [Nacionalni program za mladino 2013-2022](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93)  3. [Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834) | Jamstvo za mlade (JM) je po novem del Smernic APZ in predstavlja enega glavnih ciljev pri izvajanju APZ v obdobju 2021-2025. Cilj št. 3 Smernic APZ tako naslavlja hitro aktivacijo mladih, predvsem NEET na trgu dela.  Preventivne in dodatne aktivnosti JM, ki niso del APZ in posredno vplivajo na uspešen prehod mladih na trg dela, so opredeljene v [Nacionalnem programu za mladino 2013-2022](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO93). Skladno z določbo 16. člena [Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5834) bo pripravljen nov program za naslednjih 9 let, v katerem bo oblikovan nov okvir aktivnosti. Za mlade, vključno s tistimi, ki podpirajo aktivnosti Jamstva za mlade. |
| 4.3 Strateški okvir politike za sistem  izobraževanja in  usposabljanja na  vseh ravneh | ESRR  ESS+ | RSO4.2: Doslednejše zagotavljanje enakega dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja z razvojem dostopne infrastrukture, tudi s krepitvijo odpornosti za izobraževanje in usposabljanje na daljavo in prek spleta  ESO4.5: Izboljšanje kakovosti,  vključenosti, učinkovitosti in  relevantnosti sistemov  izobraževanja in usposabljanja  za potrebe trga dela, vključno s potrjevanjem neformalnega in  priložnostnega učenja, da bi podprli pridobivanje ključnih  kompetenc, tudi podjetniških in digitalnih veščin, ter s spodbujanjem uvedbe dualnih sistemov usposabljanja in vajeništev  ESO4.7: Spodbujanje vseživljenjskega učenja, zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin, boljše predvidevanje sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje kariernih prehodov in spodbujanje poklicne mobilnosti | Da | Vzpostavljen je nacionalni ali regionalni strateški okvir politike za  sistem izobraževanja in usposabljanja, ki vključuje: | | | |
| 1. Sisteme za predvidevanje in napovedovanje potreb po znanjih in  spretnostih, ki temeljijo na dokazih. | Da | [Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025](https://www.ess.gov.si/_files/14928/Poslovni_nacrt_2022.pdf), ki vsebuje povzetek Strategije). Celoten samostojen dokument javno ni objavljen, ga prilagamo v sporočilu: | V Sloveniji je že razvit in vzpostavljen sistem za kratkoročno napovedovanje znanj in kompetenc (prek dveh projektov: »Napovednik zaposlovanja« (ZRSZ dvakrat letno izvede napoved zaposlovanja z namenom vpogleda v trende na trgu dela, pridobivanja ocene potreb in ugotavljanja vrzeli v zaposlovanju) in »Poklicni barometer« (napoveduje razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto). Srednje in dolgoročno napovedovanje potreb bo delno razvito v okviru »Platforme za napovedovanje kompetenc« (faza 1), ki se izvaja s sredstvi ESS 2014-2020 do leta 2023. Nadaljnji razvoj (faza 2) se bo izvajal v obdobju 2021-2027. S sredstvi ESS+ je predvideva vzpostavitev institucionalnega sodelovanja ključnih deležnikov za nadaljnji razvoj politik VŽU, VKO, politik štipendiranja in zaposlovanja.  ZRSZ v svoji strategiji zaposlovanja načrtuje razvoj in implementacijo novega storitvenega modela z razvojem digitalnega poslovanja, prilagoditvijo procesov in pripravo zaposlenih za prehod na nov storitveni model in vzpostavitev dolgoročnejšega napovedovanja potreb na trgu dela s sodobno zaposlitveno platformo in novimi digitalnimi storitvami. |
| 2. Mehanizme in storitve za spremljanje diplomantov za kakovostno  in učinkovito usmerjanje učencev vseh starosti. | Da | [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445) (ZOFVI)  [Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5896)  [Zakon o visokem šolstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172) (ZViS)  [Zakon o izobraževanju odraslih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641) (ZIO-1)  [Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20-30](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA77)  [Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO139)  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022-2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  ter druga zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja. | Ministrstvo lahko v skladu z zakonodajo (ZOFVI) za namene statistične in znanstveno-raziskovalne analize pridobiva podatke o zaposljivosti dijakov in diplomantov višjih šol, ki so zaključili izobraževalni program oziroma diplomirali v preteklih petih letih (podatke za zaposlene in brezposelne osebe). Vzpostavljen je tudi evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (e-VŠ), katerega modul »Izpisi« je del sistema spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov (ZVis). Za kakovostno in učinkovito svetovanje ter vodenje kariere učencev vseh starosti zakonodaja opredeljuje naloge svetovalnih služb na celotni vertikali izobraževanja, vključno s poklicnim svetovanjem v sodelovanju z ZRSZ ter pripravo in izvajanjem individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Na področju izobraževanja odraslih (ZIO-1) se izvaja svetovalna dejavnost, kjer se usmerja odrasle k dokumentiranju pridobljenih kompetenc pri neformalnem in priložnostnem učenju, za osebni razvoj, nadaljnje izobraževanje in vključevanje na trg dela. V okviru EKP 2021-2027 pa je predviden še razvoj kariernega svetovanja. |
| 3. Ukrepe za zagotavljanje enakega dostopa do kakovostnega,  cenovno sprejemljivega, ustreznega, nesegregiranega in  vključujočega izobraževanja in usposabljanja ter udeležbe v njem  in njegove zaključitve, hkrati pa pridobivanje ključnih kompetenc  na vseh ravneh, vključno s terciarnim izobraževanjem. | Da | [Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji](https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/Bela-knjiga-o-vzgoji-in-izobra%C5%BEevanju-v-RS-2011.pdf)  Področna zakonodaja, ki opredeljuje posamezno raven izobraževanja  [Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20-30](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA77)  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  [Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove/Razpis_2019_20/Merila_vpis_srednje_4_7_08.doc) | Področna zakonodaja kot ključne cilje vzgoje in izobraževanja opredeljuje: zagotavljanje optimalnega razvoja, razvijanje enakih možnosti za vse vsakega ne glede na osebne okoliščine z upoštevanjem razvojnih zakonitosti posameznika, zagotavljanje splošne izobrazbe in pridobivanja poklica ter zagotavljanje najvišje možne stopnje kakovostne izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva. V primeru omejitve vpisa veljajo za vse kandidate enaka merila. Navedene resolucije in strategije, ki so bile že sprejete, vključujejo dodatne ukrepe zagotavljanja enakega dostopa do kakovostnega, ustreznega ter vključujočega izobraževanja in usposabljanja. Na področju pridobivanja in krepitve ključnih kompetenc so cilji izobraževanja predvsem vzgajati za medsebojno strpnost, spodbujati zavest o enakosti spolov, razvoj kompetenc za aktivno sodelovanje v demokratični družbi, vzgoja za trajnostni razvoj. Vsakdo ima torej pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni razvoj, katerega cilj je razvijanje ključnih zmožnosti oziroma znanj. |
| 4. Mehanizem usklajevanja, ki zajema vse ravni izobraževanja in  usposabljanja, vključno s terciarnim izobraževanjem, in jasno  razdelitev pristojnosti med zadevnimi nacionalnimi in/ali  regionalnimi telesi. | Da | [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)  [Zakon o visokem šolstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172)  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  [Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašan](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE506)j  ter druga zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja | Zakonodaja in podzakonski akti določajo organe, njihove pristojnosti, vodenje postopkov za pripravo javno veljavnih izobraževalnih programov in jasno razmejitev pristojnosti med organi.  ZOFVI jasno opredeljuje vlogo strokovnih svetov za splošno in poklicno ter strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje med drugim določa in daje mnenje k programom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti ter k predmetnim in izpitnim katalogom znanj v delu, ki se nanaša na splošnoizobraževalne predmete oziroma vsebine v poklicnem oziroma strokovnem izobraževanju. Na področju visokega šolstva je Svet za visoko šolstvo posvetovalni organ ministra, ki spremlja vsa področja izobraževanja in skrbi za skladnost in usklajenost vseh ravni izobraževanja in usposabljanja. Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). |
| 5. Ureditve spremljanja, vrednotenja in pregleda strateškega okvira politike. | Da | [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)  [Nacionalni okvir za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja](https://www.eqavet-nrp-slo.si/wp-content/uploads/2018/05/Nacionalni_okvir_Kakovost_Feb_2017-7.pdf)  [Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325)  [Zakon o višjem strokovnem izobraževanju](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093)  [Zakon o visokem šolstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172)  [Zakon o izobraževanju odraslih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641)  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138) | Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževanja temelji na notranjem presojanju kakovosti oziroma samoevalvaciji vzgojno-izobraževalnih organizacij. Vzporedno z obstoječo samoevalvacijo bodo ohranjene različne oblike zunanje evalvacije, ki so že v veljavi (Inšpektorat RS za šolstvo in šport, nacionalna preverjanja znanja, (poklicna) matura, mednarodno primerjalno ugotavljanje dosežkov učencev na posamičnih področjih učenja prek mednarodnih raziskav, nacionalne evalvacijske študije, postopki posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela).  Svet za kakovost in evalvacije (ZOFVI) skrbi za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah na nacionalni ravni, na področju visokega šolstva, ZVSI določa Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višjih strokovnih šol, v skladu z ZVis pa kakovost visokošolskih zavodov in študijskih programov ocenjujejo visokošolski zavodi (samoevalvacija) in NAKVIS (zunanja evalvacija). S slednjimi med drugim zagotavlja usklajenost visokošolskega in višjega strokovnega izobraževanja. |
| 6. Ukrepe za ciljno skupino nizko usposobljenih, nizko  kvalificiranih odraslih in tistih, ki prihajajo iz socialno in ekonomsko prikrajšanih okolij ter so na poti izpopolnjevanja. | Da | [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)  [Zakon o izobraževanju odraslih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641) | V skladu z mednarodnimi priporočili, veljavno zakonodajo na področju in strateškim dokumentom v pripravi, Slovenija naslavlja navedene ukrepe na področju izobraževanja odraslih. S sprejetjem novega nacionalnega program bo določena podlaga za oblikovanje konkretnih ukrepov. Cilji so: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko izobraževanje in učenje, dvigniti raven temeljnih zmožnosti in izboljšati splošno izobraženost, dvigniti izobrazbeno raven odraslih, povečati usposobljenost prebivalstva za uspešno odzivanje na potrebe in zahteve trga dela ter izboljšati in okrepiti podporne dejavnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje.  V skladu z ZIO-1 je treba med drugim spodbujati nižje izobražene in druge ranljive skupine za izobraževanje in učenje. V ta namen predlog novega nacionalnega programa izobraževanja odraslih do 2030 določa oblikovanje novih programov usposabljanja, ki bodo namenjeni integraciji težje zaposljivih kategorij (starejših, nižje izobraženih in kvalificiranih delavcev, priseljencev z neustreznimi kvalifikacijami) in ranljivih skupin prebivalstva (fizično, mentalno ali situacijsko prikrajšanih). |
| 7. Ukrepe za podporo učiteljem, vodjem usposabljanja in  akademskemu osebju, kar zadeva ustrezne učne metode,  ocenjevanje in potrjevanje ključnih kompetenc. | Da | [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)  [Zakon o vrtcih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447)  [Zakon o osnovni šoli](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)  [Zakon o gimnazijah](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO450)  [Zakon o višjem strokovnem izobraževanju](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093)  [Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20-30](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA77)  [Zakon o visokem šolstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172)  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030  [Zakon o izobraževanju odraslih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641)  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  ter podzakonski akti | V skladu z ZOFVI ter ostalimi področnimi zakoni za posamezne ravni izobraževanje ter podzakonskimi akti je opredeljen osnovni okvir kompetenc strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter pogoji za opravljanje pedagoškega dela. V Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji pa je podrobneje opredeljeno stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih v zavodu ali pri delodajalcu v dejavnosti vzgoje in izobraževanja.  Poleg tega so se za opravljanje dejavnosti in nalog ustanovili javni zavodi (ZRSŠ, CPI, ACS, RIC), ki skrbijo za spremljanje strokovnih kadrov, metod poučevanja in usposabljanj. Redno usposabljanje strokovnih kadrov v vzgoji in izobraževanju omogoča krepitev kompetenc, ki se zaradi nenehnih sprememb v naravi vzgojno-izobraževalnega dela izkazujejo kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Na področju visokega šolstva NAKVIS preverja institucionalno pedagoško podporo in povezavo z notranjim sistemom zagotavljanja kakovosti. |
| 8. Ukrepe za spodbujanje mobilnosti učencev in zaposlenih ter  transnacionalnega sodelovanja ponudnikov izobraževanja in  usposabljanja, vključno s priznavanjem učnih rezultatov in  kvalifikacij. | Da | [Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)  [Sklep o ustanovitvi](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9495) Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)  [Zakon o višjem strokovnem izobraževanju](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093)  [Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20-30](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA77)  [Zakon o visokem šolstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172)  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030  [Zakon o izobraževanju odraslih](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7641)  [Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO138)  [Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5284)  [Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6958)  [Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7077) | Slovenska zakonodaja in strateški dokumenti spodbujajo mobilnost učencev in mednarodno sodelovanje strokovnjakov. Za uspešno izvajanje mobilnosti je bil ustanovljen CMEPIUS.  V okviru vseh treh strateških dokumentov (ki bodo veljali do leta 2030) je posebna pozornost namenjena spodbujanju mednarodnega sodelovanja, izpopolnjevanja v okviru transnacionalnega sodelovanja ter prenosom dobrih praks.  V skladu z mednarodnimi pogodbami oziroma direktivami so vzpostavljeni okviri za vrednotenje in priznavanje izobrazbe ter priznavanje poklicnih kvalifikacij.  Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja ureja vrednotenje izobraževanja ter določa pristojen organ, ureja postopek, merila in določa organ priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij ureja umeščanje kvalifikacij iz SOK v Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in v Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij. Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev pa opredeljuje postopke priznavanja v teh primerih. |
| 4.4 Nacionalni  strateški okvir  politike za socialno  vključevanje in  zmanjševanje  revščine | ESS+  ESRR | ESO4.8: Pospeševanje dejavnega vključevanja za spodbujanje enakih možnosti, nediskriminacije in aktivne udeležbe ter povečevanje zaposljivosti, zlasti za prikrajšane skupine  RSO4.3: Spodbujanje socialno-ekonomskega vključevanja marginaliziranih skupnosti, gospodinjstev z nizkimi dohodki ter prikrajšanih skupin, tudi ljudi s posebnimi potrebami, s celostnimi ukrepi, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami | Da | Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški okvir politike ali  zakonodajni okvir za socialno vključenost in zmanjševanje revščine,  ki vključuje: | | | |
| 1. Z dokazi podprto prepoznavanje revščine in socialne  izključenosti, vključno z revščino otrok, zlasti kar zadeva  enakopraven dostop do kakovostnih storitev za otroke v ranljivem položaju, pa tudi brezdomstvom, prostorsko in izobraževalno  segregacijo, omejenim dostopom do osnovnih storitev in infrastrukture ter posebnimi potrebami ranljivih ljudi vseh  starosti. | Da | 1. [Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO137) (ReNPSV21-30) (sprejeta 23. 3. 2022)  2. [Zakon o socialnem varstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869)  3. [Strategija-RS-za-deinstitucionalizacijo-v-socialnem-varstvu-za-obdobje-20242034.pdf (gov.si)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MSP/Dolgotrajna-oskrba/Strategija-RS-za-deinstitucionalizacijo-v-socialnem-varstvu-za-obdobje-20242034.pdf) | ReNPSV 2021-2030 določa zbiranje podatkov za identificirana področja s strani SURS in OSTAT. Na podlagi podatkov so v Izvedbenem načrtu Nacionalnega programa socialnega varstva (NIN) opredeljeni kratkoročni ukrepi. Dodatno pri prepoznavanju problematike pripomorejo raziskave na področju revščine, ki jih na podlagi [Zakona o socialnem varstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869) izvaja Inštitut za socialno varstvo (IRSSV). Mapiranje potreb po storitvah socialnega varstva je bilo na MDDSZ pripravljeno 15. 2. 2021. Cilji ReNPSV21-30 so zastavljeni tako, da odgovarjajo na identificirane socialne problematike in izzive, ki jih spremenjene demografske, ekonomske in družbene okoliščine predstavljajo za sistem socialnega varstva v SI. Pri opredelitvi ciljev predstavljajo osnovo izhodišča za delovanje sistema soc. varstva, ocena uresničitve ReNPSV13-20 in ključne okoliščine in dejavniki, za katere se (informacije in projekcije) predpostavlja, da bodo vplivali na sistem soc. varstva do leta 2030, ter izzivov razvoja sistema samega. |
| 2. Ukrepe za preprečevanje segregacije in boj proti njej na vseh  področjih, vključno s socialno zaščito, vključujočimi trgi dela in dostopom do kakovostnih storitev za ranljive osebe, vključno z migranti in begunci. | Da | 1. [Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO137) (ReNPSV21-30) (sprejeta 23. 3. 2022)  2. [Zakon o socialnem varstvu](http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869) | Na podlagi 2. člena Zakona o socialnem varstvu se sprejme Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva, ki opredeljuje med drugim tudi osnovna izhodišča ter cilje in strategije socialnega varstva, na opredeljenih področjih v merilu. Nacionalni izvedbeni načrt pripravlja nacionalna koordinacijska skupina, ki jo imenuje Vlada RS. V izvedbenem načrtu so podrobneje navedeni ukrepi za doseganje ciljev opredeljenih v resoluciji. |
| 3. Ukrepe za prehod z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti. | Da | [Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO137) (ReNPSV21-30) (sprejeta 23. 3. 2022) | V obdobju izvajanja ReNPSV21–30 bo na področju institucionalnih nastanitev z oskrbo poudarek na prehodu iz institucij v skupnostne oblike bivanja in oskrbe (deinstitucionalizacija; predvsem za osebe s posebnimi potrebami). Eden od ciljev resolucije je »Sprememba razmerja med uporabniki skupnostnih oblik socialnega varstva in uporabniki institucionalnih oblik socialnega varstva oziroma povečanje deleža uporabnikov skupnostnih oblik in zmanjšanje deleža uporabnikov institucionalnih oblik socialnega varstva«. Za dosego tega cilja so opredeljeni ukrepi, kot so storitve za ohranjanje samostojnega, neodvisnega življenja doma in aktivno vključevanje v skupnost (skupnostne oblike storitev) in storitve za samostojno življenje doma in aktivno vključevanje v skupnost (skupnostne storitve), ki podaljšujejo bivanje v domačem okolju in preprečujejo socialno izključenost. |
| 4. Ureditve za zagotovitev, da njegova zasnova, izvajanje, spremljanje in pregled potekajo v tesnem sodelovanju z zadevnimi deležniki, vključno s socialnimi partnerji in ustreznimi  organizacijami civilne družbe. | Da | [Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO137) (ReNPSV21-30) (sprejeta 23. 3. 2022)  . [Strategija-RS-za-deinstitucionalizacijo-v-socialnem-varstvu-za-obdobje-20242034.pdf (gov.si)](https://www.gov.si/assets/ministrstva/MSP/Dolgotrajna-oskrba/Strategija-RS-za-deinstitucionalizacijo-v-socialnem-varstvu-za-obdobje-20242034.pdf) | Poglavje 5 ReNPSV21–30 opredeljuje izvajanje in spremljanje uresničevanja resolucije. Najkasneje v roku enega meseca po sprejetju ReNPSV21-30 Vlada RS imenuje Nacionalno koordinacijsko skupino. Nacionalna koordinacijska skupina je sestavljena iz predstavnikov izvajalcev na področju socialnega varstva (vključno s predstavniki nevladnih organizacij, ki jih te predlagajo same), predstavnikov skupin uporabnikov, predstavnikov lokalne skupnosti in različnih sektorjev države ter predstavnika Inštituta RS za socialno varstvo (v nadaljevanju: IRSSV). Za redno letno spremljanje izvajanja ReNPSV21-30 in pripadajočih nacionalnih izvedbenih načrtov je zadolžen IRSSV, ki mu letno poročajo posamezni izvajalci storitev in programov, ki so del mreže javne službe, nosilci ukrepov, opredeljeni v izvedbenih načrtih, pristojna ministrstva in ostale službe, ki so zadolžene za izvajanje posameznih delov Nacionalnega programa socialnega varstva 2021 – 2030. |
| 4.6 Strateški okvir politike za  zdravstveno varstvo in dolgotrajno  oskrbo | ESRR  ESS+ | RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti  ESO4.11: Krepitev enakopravnega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, vzdržnih in cenovno ugodnih storitev, vključno s storitvami, ki spodbujajo dostop do stanovanj in storitev oskrbe, usmerjene v posameznika, vključno s storitvami zdravstvene oskrbe; posodabljanje sistemov socialne zaščite, vključno s spodbujanjem dostopa do socialne zaščite, s posebnim poudarkom na otrocih in prikrajšanih skupinah; izboljšanje dostopnosti, tudi za invalide, učinkovitosti in odpornosti sistemov zdravstvene oskrbe in storitev dolgotrajne oskrbe | Da | Oblikovan je nacionalni ali regionalni strateški okvir politike za  področje zdravja, ki vključuje: | | | |
| 1. Kartiranje potreb na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe, tudi kar zadeva zdravstveno in negovalno osebje, za zagotovitev  trajnostnih in usklajenih ukrepov. | Da | Kartiranje potreb na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, tudi v smislu zdravstvenega osebja, za zagotovitev trajnostnih in usklajenih ukrepov evropske kohezijske politike 2021-2027 | Dokument kartiranja potreb, ki je bil sprejet dne 13. 9. 2022, vsebuje podatke o investicijskih potrebah javnih zavodov zdravstva in dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Dokument je bil neformalno usklajen z EK. |
| 2. Ukrepe za zagotovitev učinkovitosti, trajnosti, dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe,  vključno s posebnim poudarkom na osebah, izključenih iz  sistemov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe, vključno s  tistimi, ki jih je najtežje doseči. | Da | [Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25)](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO102) | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« naslavlja ukrepe za dosego učinkovitega, vzdržnega in finančno dostopnega zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe. Cilji optimizacije sistema, zapisani v resoluciji so: integrirana in celovita obravnava; enaka dostopnost do kakovostne in varne oskrbe čim bližje prebivalcem; usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo; boljša povezanost med ravnmi zdravstvene dejavnosti in s socialnim varstvom; upoštevane spreminjajoče se zdravstvene potrebe starajoče se populacije in usmerjenost v uporabnika in njegovo opolnomočenja. Cilji bodo doseženi z enakomerno in pravično obremenitvijo zavarovancev s prispevki, večjo razpršenostjo virov za financiranje zdravstvenega varstva in uvajanjem oziroma opuščanjem metod zdravljenja na osnovi preglednega sistema. |
|  | 3. Ukrepe za spodbujanje storitev v okviru skupnosti in družine prek deinstitucionalizacije, vključno s preprečevanjem in osnovnim zdravstvenim varstvom, oskrbo na domu in storitvami v okviru skupnosti. | Da | [Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25)](http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO102) | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« naslavlja ukrepe za krepitev in varovanje zdravja in preprečevanje bolezni. Temelji na pristopu »zdravje v vseh politikah« in krepitvi dejavnosti javnega zdravja na primarni ravni. Cilji ukrepov so preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje bolezni ter zmanjševanje neenakosti v zdravju. |