

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30

E: gp.mju@gov.si

www.mju.gov.si

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 093-4/2023-3130-94 | |
| Ljubljana, dne 28. 5. 2025 | |
|  | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | |
| **ZADEVA: Poročilo o izvajanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 – za obdobje od leta 2021 do leta 2023 – predlog za obravnavo** | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | |
| Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …. seji pod točko …. z dne …. sprejela naslednji:  **SKLEP**  Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 – za obdobje od leta 2021 do leta 2023.  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka  Priloge:   * Priloga 1: predlog sklepa Vlade RS * Priloga 2: poročilo * Priloga 3: mnenje sveta * Priloga 4: obrazložitev   Sklep prejmejo:   * vsa ministrstva in vladne službe. | | | |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** | | | |
| / | | | |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** | | | |
| mag. Franc Props, minister za javno upravo  Jure Trbič, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo  mag. Mateja Prešern, generalna direktorica Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem (DLSNOPS), Ministrstvo za javno upravo  Božo Merton, vodja Sektorja za nevladne organizacije, DLSNOPS, Ministrstvo za javno upravo | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| / | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | |
| / | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | |
| Vlada RS je maja 2018 sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Skladno z drugim odstavkom 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah je določeno, da mora ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, predložiti vladi v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja poročilo o izvajanju strategije z oceno rezultatov in mnenjem Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, ki je zadolžen za spremljanje izvajanja strategije.  Vladno gradivo je pripravljeno na podlagi prispevkov posameznih ministrstev.  Poročilo o izvajanju strategije v obdobju 2021-2023 obsega navedbo aktivnosti in nosilcev ukrepov, ki so bili izvedeni v tem obdobju po posameznih ciljih. Kot izhaja iz tega poročila, so aktivnosti potekale v glavnem skladno s časovnico, do določenih zamikov pri uresničevanju posameznih ukrepov pa je v tem obdobju prišlo tudi zaradi epidemije COVID-19.  Kar zadeva oceno rezultatov, iz poročila izhaja, da imajo nevladne organizacije v Republiki Sloveniji ključno vlogo pri zagotavljanju socialnih, kulturnih, okoljskih, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, športnih, turističnih in drugih storitev. Z izvajanjem raznovrstnih programov in projektov pomembno prispevajo k družbeni blaginji. Pogosto zapolnjujejo vrzeli, ki jih javni sektor ne zmore učinkovito nasloviti. Z delovanjem na različnih področjih spodbujajo solidarnost, povezujejo posameznike, skupnosti in vire za skupno dobro ter pogosto stopijo tja, kjer pomoč države ni dovolj učinkovita.  Napredek in doseganje ciljev Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 se kaže predvsem pri uspešnem zagotavljanju podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij, kontinuirano so bile podprte horizontalne mreže in dvanajst regionalnih stičišč ter tudi vsebinske mreže. Z vzpostavitvijo Sklada za razvoj nevladnih organizacij se je izboljšal finančni okvir za delovanje nevladnih organizacij. Izvedeni so bili tudi številni javni razpisi s strani različnih resorjev. V splošnem, kar zadeva nevladne organizacije, gre okrepiti vlogo nevladnih organizacij kot oblikovalcev in izvajalcev različnih javnih politik in javnih storitev.  Na področju prostovoljstva so bili doseženi cilji glede povečanja deleža prostovoljskih organizacij v vpisniku, večje prepoznavnosti organiziranega prostovoljstva ter krepitve sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi.  Kot izzive za prihodnje obdobje poročilo izpostavlja potrebo po nadaljnjem razvoju različnih oblik prostovoljstva (npr. korporativno, e-prostovoljstvo, družinsko prostovoljstvo) ter zagotavljanje ustreznih sredstev za mentorje prostovoljcev v različnih resornih programih. Potrebno bo tudi nadaljnje sistemsko vključevanje nevladnih organizacij v pripravo in izvajanje politik, še posebej tam, kjer se njihovo strokovno znanje in neposreden stik z uporabniki lahko izkoristi za večjo kakovost javnih storitev.  Nadaljnje usmeritve za krepitev nevladnih organizacij in za krepitev prostovoljskega dela in predvidene aktivnosti na teh področjih za novo petletno obdobje bodo podrobno razdelane v strateških dokumentih, ki jih pripravlja Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja, na katerih delujejo nevladne organizacije, in Svetom Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | | NE |
| c) | administrativne posledice | | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | | NE |
| e) | socialno področje | | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:   * nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja * razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna * razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij | | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**  / | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** | | | | | | | | |
|  | | Tekoče leto (t) | | t + 1 | t + 2 | | | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov | |  | |  |  | | |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva | |  | |  |  | | |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** | | | | | | | | |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  | | |  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** | | | | | | | | |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra in naziv ukrepa, projekta | | Šifra in naziv proračunske postavke | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  | | |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** | | | | | | | | |
| Novi prihodki | | | Znesek za tekoče leto (t) | | | Znesek za t + 1 | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| **SKUPAJ** | | |  | | |  | | |
| **OBRAZLOŽITEV:**   1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** 2. **Finančne posledice za državni proračun**   **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**  (Samo če izberete NE pod točko 6.a.)  **Kratka obrazložitev** | | | | | | | | |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** | | | | | | | | |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:   * + pristojnosti občin,   + delovanje občin,   + financiranje občin. | | | | | | | NE | |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:   * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE * Združenju občin Slovenije ZOS: NE * Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE   Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | NE | |
| Ne gre za splošni normativni akt. | | | | | | | | |
| Datum objave: ………  V razpravo so bili vključeni:   * nevladne organizacije, * predstavniki zainteresirane javnosti, * predstavniki strokovne javnosti.   Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):  Upoštevani so bili:   * v celoti, * večinoma, * delno, * niso bili upoštevani.   Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:  Poročilo je bilo dano ……………..  Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | NE | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | NE | |
| Mag. Franc PROPS  MINISTER | | | | | | | | |

**PRILOGA 1**

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 55/09, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na …. seji pod točko …. z dne …. sprejela naslednji:

**SKLEP**

Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 – za obdobje od leta 2021 do leta 2023.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Sklep prejmejo:

* vsa ministrstva in vladne službe.

**PRILOGA 3**

**SKLEP** Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

**SKLEP**

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij potrjuje predlog Poročila o izvajanju Strategije razvoja NVO in prostovoljstva do leta 2023 – za obdobje od leta 2021 do leta 2023.

Št. 093-37/2024-3130-71 Rok Pandel

Ljubljana, dne 24. 1. 2025 predsednik sveta

**PRILOGA 4**

**OBRAZLOŽITEV**

Vlada RS je maja 2018 sprejela Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. Skladno z drugim odstavkom 27. člena Zakona o nevladnih organizacijah je določeno, da mora ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij, predložiti Vladi RS v šestih mesecih po poteku vsakega dvoletnega obdobja poročilo o izvajanju strategije z oceno rezultatov in mnenjem Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: svet), ki je zadolžen za spremljanje izvajanja strategije.

Vladno gradivo je pripravljeno na podlagi prispevkov posameznih ministrstev.

Poročilo o izvajanju strategije v obdobju 2021-2023 obsega navedbo aktivnosti in nosilcev ukrepov, ki so bili izvedeni v tem obdobju po posameznih ciljih. Kot izhaja iz tega poročila, so aktivnosti potekale v glavnem skladno s časovnico, do določenih zamikov pri uresničevanju posameznih ukrepov pa je v tem obdobju prišlo tudi zaradi epidemije COVID-19.

Kar zadeva oceno rezultatov, iz poročila izhaja, da imajo nevladne organizacije v Republiki Sloveniji ključno vlogo pri zagotavljanju socialnih, kulturnih, okoljskih, vzgojno-izobraževalnih, zdravstvenih, športnih, turističnih in drugih storitev. Z izvajanjem raznovrstnih programov in projektov pomembno prispevajo k družbeni blaginji. Pogosto zapolnjujejo vrzeli, ki jih javni sektor ne zmore učinkovito nasloviti. Z delovanjem na različnih področjih spodbujajo solidarnost, povezujejo posameznike, skupnosti in vire za skupno dobro ter pogosto stopijo tja, kjer pomoč države ni dovolj učinkovita.

Napredek in doseganje ciljev Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023 se kaže predvsem pri uspešnem zagotavljanju podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij, kontinuirano so bile podprte horizontalne mreže in dvanajst regionalnih stičišč ter tudi vsebinske mreže. Z vzpostavitvijo Sklada za razvoj nevladnih organizacij se je izboljšal finančni okvir za delovanje nevladnih organizacij. Izvedeni so bili tudi številni javni razpisi s strani različnih resorjev. V splošnem, kar zadeva nevladne organizacije, gre okrepiti vlogo nevladnih organizacij kot oblikovalcev in izvajalcev različnih javnih politik in javnih storitev.

Na področju prostovoljstva so bili doseženi cilji glede povečanja deleža prostovoljskih organizacij v vpisniku, večje prepoznavnosti organiziranega prostovoljstva ter krepitve sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami in vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Kot izzive za prihodnje obdobje poročilo izpostavlja potrebo po nadaljnjem razvoju različnih oblik prostovoljstva (npr. korporativno, e-prostovoljstvo, družinsko prostovoljstvo) ter zagotavljanje ustreznih sredstev za mentorje prostovoljcev v različnih resornih programih. Potrebno bo tudi nadaljnje sistemsko vključevanje nevladnih organizacij v pripravo in izvajanje politik, še posebej tam, kjer se njihovo strokovno znanje in neposreden stik z uporabniki lahko izkoristi za večjo kakovost javnih storitev.

Nadaljnje usmeritve za krepitev nevladnih organizacij in za krepitev prostovoljskega dela in predvidene aktivnosti na teh področjih za novo petletno obdobje bodo podrobno razdelane v strateških dokumentih, ki jih pripravlja Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja, na katerih delujejo nevladne organizacije, in Svetom Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.