Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00

F: 01 369 78 32

E: gp.mddsz@gov.si [www.mddsz.gov.si](http://www.mddsz.gov.si)

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 0070-3/2024 | |
| Ljubljana, dne 2. aprila 2025 | |
| EVA 2024-2611-0034 | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | |
| **ZADEVA: Novo gradivo št. 1: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti – predlog za obravnavo** | | | |
| **1. Predlog sklepov vlade:** | | | |
| Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela  SKLEP:  Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka  Prejmejo:   * Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, * Ministrstvo za finance, * Ministrstvo za pravosodje, * Ministrstvo za javno upravo, * Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, * Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, * Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje. | | | |
| **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:** | | | |
| - Luka Mesec, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;  - Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;  - Igor Feketija, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;  - Anita Bregar, generalna direktorica Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | | | |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** | | | |
| Pri pripravi predloga zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki. | | | |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** | | | |
| * Luka Mesec, minister, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; * Dan Juvan, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; * Igor Feketija, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; * Anita Bregar, generalna direktorica Direktorata za družino, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | | | |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** | | | |
| Predlog zakona ureja pravno sistemske spremembe na področju izvajanja rejniške dejavnosti z namenom zagotavljanja čim kakovostnejše izvajanje rejniške dejavnosti in s tem posebnega varstva otrok, ki iz različnih razlogov ne morejo živeti pri starših. Predlagatelj predlaga ureditev primerne višine rejnine uvajajo nekateri novi enkratni prejemki rejniku (v primeru namestitve otroka ob izrečenem ukrepu oziroma izdani začasni odredbi o odvzemu otroka staršem, ob namestitvi več otrok iz iste družine, letni dodatek za oddih in počitnice, določa se tudi višina rejnine v primeru vikend rejništva). S predlogom zakona se poenostavlja postopek za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic na način spremembe stvarne pristojnosti za odločitev o podelitvi statusa poklicnega rejnika ter o vključitvi v obvezna socialna zavarovanja, podaljšuje se obdobje prejemanja prejemkov za socialno varnost (v primeru prenehanja neizpolnjevanja normativa), jasneje se določajo pooblastila rejnika v zvezi z zagotavljanjem zdravstvene obravnave za otroka, urejajo se nekatera vprašanja, povezana z urejanjem nadaljnje namestitve otroka po doseženi polnoletnosti, poročanjem individualne projekte skupine usposabljanjem in supervizije rejnikov ter vodenjem zbirk podatkov.  Novo gradivo je pripravljeno na podlagi naknadnih pripomb Službe vlade za zakonodajo, in sicer v 8. točki uvoda ter glede prehodne določbe, ki določa uporabo določb ZIRD do začetka uporabe zakona. | | | |
| **6. Presoja posledic za:** | | | |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | | DA |
| 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 | | DA |
| 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:**  (Samo če izberete DA pod točko 6.a.)  Ocena finančnih posledic predloga novele zakona ZIRD znaša 11.016.580,00 evrov na letni ravni.  Predlagatelj ocenjuje, da se bo predlog zakona začel uporabljati med letom 2025 (torej ne celo leto) in so sredstva, ki se nanašajo na finančni načrt MDDSZ za leto 2025 zagotovljena.  V proračunu 2025 je na PP 7057 zagotovljenih 8.827.815 evrov.  V proračunu 2025 je na PP 7019 zagotovljenih 450.000 evrov.  V finančnem načrtu Vrhovnega sodišča RS za leto 2025 sredstva za brezplačno pravno pomoč rejnikom niso zagotovljena, vendar ocenjujejo, da jih v navedem letu še ne bodo potrebovali.  Za leto 2026 so pri MDDSZ sredstva načrtovana v višini 9.277.815 evrov. MDDSZ bi potreboval 2.188.765 evrov dodatnih sredstev, katera bo poskušal načrtovati v okviru svojega finančnega načrta tekom priprave sprememb proračuna za leto 2026.  Sredstva v okviru finančnega načrta Vrhovnega sodišča RS za leto 2026 in dalje v višini 168.000 evrov niso zagotovljena. Vrhovno sodišče RS še ne more podati stališča glede navedenega, saj bodo sredstva odvisna od proračunskega razreza za leto 2026 in dalje.  Po veljavni ureditvi je rejnik za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino in plačilo dela.  Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za otroka in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, ob upoštevanju starosti in šolanja nameščenega otroka, v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, to je do 18. leta. ZIRD določa tudi možna zvišanja, ob zakonsko določenih razlogih. Po veljavni ureditvi je predvideno zvišanje oskrbnine ob izrednih izdatkih za potrebe otroka, pri čemer se višanje odmerja od materialnih stroškov. ZIRD določa, da se oskrbnina lahko zviša za 25% od višine materialnih stroškov zaradi izrednih izdatkov za potrebe otroka ter tudi v primerih, ko je otrok nameščen v zavod in nima rednih prihodkov. Osnovna mesečna rejnina za enega otroka od 1. 3. 2025 znaša (brez zvišanj) 676,92 evrov oziroma 533,11 evrov za osebe, starejše od 18 let:  V skladu s predlogom zakona je rejnik za posameznega otroka enako upravičen do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino in plačilo dela, pri čemer se osnovni zneski oskrbnine ter osnovni zneski plačila dela v predlogu zakona povišujejo. S predlogom zakona se ohranja možnost dviga oskrbnine iz razloga izrednih izdatkov za potrebe otroka v dveh stopnjah (25% in 50%), pri čemer se v skladu s predlogom ta dvig ne odmerja od višine materialnih stroškov, pač pa od višine celotne oskrbnine.  *Veljavna ureditev (zadnja uskladitev s 1. 3. 2025, za 1,9%)*  *Osnovna mesečna rejnina za enega otroka od 1. 3. 2025 znaša (brez zvišanj) 676,92 evrov oz. 533,11 evrov za osebe, starejše od 18 let:*    Predlog zakona glede rejnine določa:   * **enotno oskrbnino za vse otroke oziroma polnoletne osebe (t.j. od 0 do 26 let)** (oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške v višini 494,09 evra in denarni prejemek v višini otroškega dodatka, določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka v višini 143,81; skupaj v višini 637,90 evrov; * **povišanje od celotnega zneska oskrbnine in ne več le od materialnih stroškov** (za 25%, če je več razlogov za 50%; v primeru zvišanja za 25% znaša 797,38 evrov, v primeru 50% zvišanja znaša 956,85 evrov); * **plačilo dela** v višini 360,10 evrov (to je v višini 40% seštevka neto zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave); * **možno povišanje plačila dela** za 25% ali za 50%, odvisno od zahtevnosti oskrbe varstva in vzgoje otroka rejništvu (v primeru 25% zvišanja znaša 450,11 evrov; v primeru 50% zvišanja znaša 540,15 evrov); * **vikend rejništvo**: če otrok biva v rejniški družini za čas vikendov in šolskih počitnic (vikend rejništvo), je rejnik v teh mesecih upravičen do 75% oskrbnine (478,43 evrov) ter sorazmernega dela plačila dela.   *Predlog zakona:*  *Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške v višini 494,09 evra in denarni prejemek v višini otroškega dodatka, določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka v višini 143,81 evra.*     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Ocena potrebnih sredstev glede na predlog novele ZIRD** | | | | | **Vrsta rejniške pogodbe (RP)** | **Višina rejnine (v EUR)** | **Število rejniških pogodb - ocena (%)** | **Sredstva/mesec**  **(v EUR)** | | osnovna višina rejnine | **998,00** | 227 (30%) | 226.546,00 | | vikend rejništvo | **622,47** | 43 (6%) | 26.766,00 | | povišana oskrbnina (+25%) | **1.157,48** | 131 (17%) | 151.629,23 | | povišana oskrbnina (+50%) | **1.316,95** | 130 (17%) | 171.203,50 | | povišano plačilo dela (+25%) | **1.088,03** | 8 (1%) | 8.704,20 | | povišano plačilo dela (+50%) | **1.178,05** | 44 (6%) | 51.834,20 | | povišana oskrbnina (+25%) in povišano plačilo dela (+25%) | **1.247,50** | 7 (1%) | 8.732,50 | | povišana oskrbnina (+50%) in povišano plačilo dela (+25%) | **1.406,98** | 7 (1%) | 9.848,83 | | povišana oskrbnina (+25%) in povišano plačilo dela (+50%) | **1.337,53** | 82 (11%) | 109.677,05 | | povišana oskrbnina (+50%) in povišano plačilo dela (+50%) | **1.497,00** | 81 (11%) | 121.257,00 | | **SKUPAJ na mesec** |  | **760 (100%)** | **886.198,50** | | **Skupaj z vikend rejništvom – letna raven** |  |  | **10.634.381,94** | | **Brez vikend rejništva – letna raven** |  |  | **10.313.190,00** |   Enkratni prejemki  V skladu z veljavno ureditvijo je rejnik poleg rejnine ob prvi namestitvi otroka v rejništvo lahko upravičen tudi do enkratnega prejemka v višini 429,99 evrov[[1]](#footnote-1), če center otroka oceni, da je ob namestitvi potreben dodaten nakup oblačil, obutve, potrebščin in opreme za otroka.  Letno je povprečno 80 novih namestitev, če bi vsi dobili enkratni prejemek ob prvi namestitvi, to znaša 34.399,20 evrov na letni ravni.  Predlog zakona poleg določa še druge enkratne prejemke:   * enkratni prejemek v višini plačila dela za istega otroka v primeru namestitve otroka ob izrečenem ukrepu za varstvo koristi otroka nujni odvzem otroka ali ob izdani začasni odredbi o odvzemu otroka staršem v skladu z določbami Družinskega zakonika (V zadnjih le tih je bilo povprečno 80 novih namestitev letno v rejništvo, polovica od teh je bila izvedena na podlagi nujnega odvzema otroka ali ob izdani začasni odredbi); * enkratni prejemek v višini plačila dela v primeru namestitve več otrok iz iste družine – ob namestitvi vsakega dodatnega otroka iz iste družine; * letni dodatek za oddih in počitnice (v osnovni višini plačila dela – 360,10 evrov) – za vsakega otroka; pogoj, da je otrok v rejniško družino nameščen vsaj tri mesece (ne glede na morebitno odsotnost, vikend rejništvo.   Plačilo prispevkov za socialno varnost za poklicne rejnike  V skladu z veljavno ureditvijo ima rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, osnova za plačilo prispevka je znesek 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, Republika Slovenija plačuje prispevke za socialno varnost v višini 60% zadnje znane povprečne bruto plače zaposlenih v RS (3/147, člen ZPIZ-2), preračunane na mesec (v višini 583,92 evrov od osnove 1.436,95 evrov– od 2/2025).  V skladu z veljavno ureditvijo ima rejnik, ki ne izpolnjuje zakonsko določenega normativa za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic, vendar ne po svoji krivdi, pravico do plačila prispevkov za socialno varnost za največ šest mesecev.  V skladu s predlogom zakona ima rejnik se obdobje pravice do plačila prispevkov povečuje iz obdobja največ šestih mesecev na obdobje največ dvanajstih mesecev. Poleg tega se s predlogom zakona prizna rejniku, starejšemu od 55 let, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic najmanj 20 let, pa ne izpolnjuje normativa, vendar ne po njegovi krivdi, pravica do plačila prispevkov za socialno varnost za največ 24 mesecev.  Za prispevke za socialno varnost rejnic in rejnikov imamo na letni ravni zagotovljenih 450.000 evrov (PP 7019). Realizacija v letu 2024 je bila v višini 402.123 evrov.  Supervizija za rejnike  Predlog zakona prvič ureja možnost supervizije za rejnika, ki se izvaja skupinsko, lahko pa tudi individualno. Natančnega števila supervizijskih srečanj vnaprej ni mogoče določiti.  Za potrebe priprave finančne ocene predvidevamo, da bi bilo na leto okoli 6 skupinskih supervizij (po 2 pedagoški uri) ter 12 individualnih supervizijskih srečanj po 2 pedagoški uri) na posameznem centru za socialno delo. V Republiki Sloveniji je 16 centrov za socialno delo, ki so teritorialno pristojni za območje več upravnih enot; stvarne pristojnosti in naloge izvajajo po teritorialnih enotah[[2]](#footnote-2).  Za namen organiziranja in izvajanja supervizije se uporabljajo določbe ZSV o javnih pooblastilih socialne zbornice. Priporočena cena za izvajanje supervizije strokovnega dela je za eno pedagoško uro 60,00 evrov (bruto) za individualno supervizijo in 80,00 evrov (bruto) za skupinsko supervizijo. Ceno supervizijske pedagoške ure določijo supervizorji v dogovoru z delodajalci in supervizanti.[[3]](#footnote-3)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vrsta supervizije** | **Ocenjeno potrebno število pedagoških ur na letni ravni** | **Priporočena cena (Socialna zbornica)** | **Potrebna sredstva** | | **Skupinska**  **supervizija** | 6 srečanj (vsaka 2 meseca) po 2 pedagoški uri v okviru posameznega CSD:  12 pedagoških ur na CSD x 16 CSD = **192 ped. ur** | 80 eur bruto za eno pedagoško uro | **15.360,00 EUR**  (192 ur x 80 eur = 15.360,00 eur na letni ravni) | | **Individualna supervizija** | 12 pedagoških ur na CSD x 16 CSD = **192 ped. ur** | 60 eur bruto za eno pedagoško uro | **11.520,00 EUR**  (192 x 60 eur = 11.520,00 eur na letni ravni) | | **SKUPAJ** |  |  | **26.880,00 EUR** |   Dodatna usposabljanja za rejnike  Trenutno so na podlagi letne pogodbe s Skupnostjo centrov za socialno delo izvedena 3 dvodnevna usposabljanja (za kandidate za rejnike in na podlagi 14. člena ZIRD) ter 11 enodnevnih usposabljanj za rejnike; v letu 2024 je bila skupna pogodbena vrednost 61.741,34 EUR, kar znaša na posamezno enodnevno usposabljanje 3.637,7 EUR.  Ocenjujemo, da bi bilo na podlagi obveznosti pogostejšega usposabljanja za rejnike (enkrat na 3 leta v trajanju 20-25 ur, trenutno je enkrat na pet let v trajanju 20 do 25 ur) potrebno načrtovati 4 dodatna enodnevna usposabljanja, kar pomeni dodatno okoli 15.000,00 evrov na letni ravni.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ocena potrebnih sredstev – supervizija in dodatna usposabljanja** | | | | **Vrsta usposabljanja** | **Število izvedb na letni ravni** | **Ocenjena potrebna sredstva na letni ravni (v EUR)** | | Skupinska supervizija | 192 pedagoških ur | 15.360,00 | | Individualna supervizija | 192 pedagoških ur | 11.520,00 | | Dodatna usposabljanja za rejnike – SCSD | Dodatna 4 enodnevna usposabljanja | 15.000,00 | | **SKUPAJ** |  | **41.880,00** |   Ocena finančnih posledic za brezplačno pravno pomoč  Predlagatelj zakona ne razpolaga s podatkom o številu postopkov za varstvo koristi otroka, ki se vodijo za posameznega otroka v rejništvu, ki bi bil lahko podlaga za nekoliko natančnejšo oceno. V skladu z DZ trajajo ukrepi za varstvo koristi otroka največ toliko časa, kot to določa zakonik za posamezen ukrep (odvzem otroka in namestitev v rejniško družino traja največ tri leta), razen če sodišče podaljša izrečen ukrep. Otrok se lahko namesti v rejniško družino tudi iz drugih razlogov (ne le zaradi izrečenega ukrepa), pri čemer se tudi v teh primerih smiselno uporabljajo določbe o ukrepih za varstvo koristi otroka (181. člen DZ). Vendar pa so po oceni predlagatelja poleg navedenih postopkov v večji meri relevantni postopki urejanja stikov med otroki in starši, število navedenih postopkov predlagatelju ni znano.  Za namen ocene finančnih posledic predlagatelj zaprosil Vrhovno sodišče RS za sodelovanje pri pripravi ocene finančnih posledic predloga zakona v tem delu. Vrhovno sodišče RS se je na zaprosilo odzvalo in sporočilo, da po podatkih iz vpisnika zaenkrat še ni vloge stranke »rejnik«, s katero bi bil označen udeleženec, ki v postopku nastopa v vlogi rejnika. Po podatkih dveh največjih okrožnih sodišč je bilo ugotovljeno, da je imelo v lanskem letu Okrožno sodišče v Ljubljani takih postopkov 79, Okrožno sodišče v Mariboru pa 43. Postopki, v katerih bi nastopali rejniki, je zelo malo (po približni oceni obeh sodišč cca 3 – 4 letno). Vrhovno sodišče RS tudi navaja, da tako ni mogoče natančno oceniti, koliko sredstev bi bilo potrebnih za brezplačno pravno pomoč iz tega naslova, navaja pa, da je povprečni znesek izplačila na en prejeti račun iz naslova brezplačne pravne pomoči okrog 1.000 evrov, okrog 93% vseh izplačanih sredstev za BPP pa je nakazano odvetnikom.  Za namen priprave ocene je predlagatelj upošteval, da v skladu z ZNP-1 sodišče otroku, ki je dopolnil 15 let ter je sposoben razumeti pomen in pravne posledice svojih dejanj omogoči, da kot udeleženec v postopku samostojno opravlja procesna dejanja, zato je za namen priprave ocene finančnih posledic predloga zakona v delu, ki se nanaša na ureditev upravičenosti rejnika do brezplačne pravne pomoči, izhaja na izvajanje rejniške dejavnosti za otroke, mlajše od 15 let. Po podatkih za februar 2025 so v rejništvo nameščeni 503 otroci v starosti do 15 let.  Glede na navedeno oceno, da je povprečni znesek izplačila na en prejeti račun iz naslova brezplačne pravne pomoči okrog 1.000 evrov, da se za namen tega izračuna upošteva število trenutno nameščenih otrok v rejništvu v starosti do 15 let, to je 503 otroci ter ob predpostavki, da bi rejniki enkrat v treh letih na sodišču potrebovali za postopek brezplačno pravno pomoč, bi bil ta strošek znašal okrog 168.000 evrov (503 x 1.000 evrov : 3 leta = 167.666 evrov).  Ocena finančnih posledic predloga zakona  **Ocena finančnih posledic predloga novele ZIRD na letni ravni v evrih**   |  |  | | --- | --- | | **PFN MDDSZ** | | | rejnina | 10.314.000,00 | | vikend rejništvo | 321.200,00 | | prva namestitev | 34.500,00 | | nujna namestitev | 15.000,00 | | več iz iste družine | 15.000,00 | | oddih | 275.000,00 | | dodatna usposabljanja rejnikov | 15.000,00 | | supervizija | 26.880,00 | | **PP7057** | **11.016.580,00** | | prispevki | 450.000,00 | | **PP7019** | **450.000,00** | | brezplačna pravna pomoč | 168.000,00 | | **PFN Vrhovno sodišče RS** | **168.000,00** | | **SKUPAJ** | **11.634.580,00** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | / | | (+) 2.356.765 | (+) 2.356.765 | | | (+) 2.356.765 |
| 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 |
| 2611 - MDDSZ | 2611-11-0062 sredstva za oskrbnino za otroke v rejništvu | | PP 7057 rejnine | | 8.827.815 | | | 8.827.815 |
| 2611 - MDDSZ | 2611-11-0061 plačilo prispevkov poklicnim rejnikom | | PP 7019 zdravstveno in pokojninsko zavarovanje rejnic in rejnikov | | 450.000,00 | | | 450.000,00 |
| **SKUPAJ** | | | | | **9.277.815** | | | **9.277.815** |
| **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**   Razlika glede na predlog zakona in spremembe sprejetega proračuna 2025 je 168.000 evrov. Sredstva za brezplačno pravno pomoč se zagotavljajo v okviru proračuna Vrhovnega sodišča RS. V zvezi s tem je Vrhovno sodišče RS podalo stališče, da se strinjajo s podano oceno finančnih posledic. Navedlo pa je, da za leto 2025 ni zagotovljenih dovolj sredstev, vendar ocenjujejo, da glede na predviden začetke uporabe zakona v jeseni leta 2025 ali kasneje, teh sredstev tudi še ne bodo potrebovali. Za leto 2026 ali kasneje pa trenutno še ne morejo podati stališča, saj jih bo navedeno odvisno od vladnega razreza proračunskih sredstev za leto 2026 in dalje.  Predlagatelj ocenjuje, da se bo predlog zakona začel uporabljati med letom 2025 (torej ne celo leto) in so sredstva v proračunu za leto 2025 zagotovljena.  V proračunu 2025 je na PP 7057 zagotovljenih 8.827.815 evrov.  V proračunu 2025 je na PP 7019 zagotovljenih 450.000 evrov.  V sprejetem proračunu za leto 2026 na PP 7057 in PP 7019 ni načrtovanih dodatnih sredstev v višini 2.188.765 evrov. Prav tako niso zagotovljena sredstva v okviru finančnega načrta Vrhovnega sodišča RS v višini 168.000 evrov. Za leto 2026 ali kasneje Vrhovno sodišče še ne more podati stališča glede navedenega, saj bodo sredstva odvisna od proračunskega razreza za leto 2026 in dalje. Sredstva za izvajanje zakona za leto 2026 bo predlagatelj poskušal načrtovati v okviru svojega finančnega načrta tekom priprave sprememb proračuna za leto 2026.   1. **Finančne posledice za državni proračun**   **Ocena finančnih posledic predloga novele ZIRD na letni ravni v evrih**   |  |  | | --- | --- | | **PFN MDDSZ** | | | rejnina | 10.314.000,00 | | vikend rejništvo | 321.200,00 | | prva namestitev | 34.500,00 | | nujna namestitev | 15.000,00 | | več iz iste družine | 15.000,00 | | oddih | 275.000,00 | | dodatna usposabljanja rejnikov | 15.000,00 | | supervizija | 26.880,00 | | **PP7057** | **11.016.580,00** | | prispevki | 450.000,00 | | **PP7019** | **450.000,00** | | brezplačna pravna pomoč | 168.000,00 | | **PFN Vrhovno sodišče RS** | **168.000,00** | | **SKUPAJ** | **11.634,580,00** |   Od tega je v proračunu za 2025 in 2026 zagotovljenih 9.277.815 evrov.  **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**  Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:   * proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep, * projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in * proračunske postavke.   Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.  **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**  Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.  **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**  Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega 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: | | | | | | | DA | |
|  | | | | | | | | |
| (Če je odgovor DA, navedite:  Datum objave: 20 6. 2024  Predlog zakona je bil 20. 6. 2024 objavljen na spletnem portalu E-demokracija, zainteresirani javnosti je bilo omogočeno, da do 30. 8. 2024 lahko poda pripombe. V tem času so bile podane številne pripombe ter tudi po poteku roka neposredno predlagatelju.  Pripombe so podale fizične osebe, Rejniško društvo Slovenije, Strokovni svet Inštituta Republike Slovenije za Socialno varstvo, predstavnica Fakultete za socialno delo, delovne predstavnica , Zveza Anita Ogulin, ZPM, Teološka fakulteta, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, Zveza prijateljev Mladine Slovenije.  Upoštevani so bili:   * delno   Pripombe, ki se pravno sistemsko ne nanašajo vsebine, ki jih sicer ureja v ZIRD v javni razpravi niso bile upoštevane, npr. urejanje preventivne dejavnosti, vsebine v zvezi s pravicami, ki jih urejajo drugi predpisi, strokovno delo ter posamična opravila strokovnih delavcev. Ravno tako niso bile upoštevani predlogi glede ureditve višine rejnine, dodatkov k rejnini, normativa za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic, kot pojasnjeno pod navedeno točko.  Upoštevana je bila pripomba glede normativa za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic, v zvezi z urejanjem višine rejnine, glede podaljšanja rejniške pogodbe po polnoletnosti osebe v primeru, ko rejniška pogodba preneha iz razlogov na strani rejnika. Prvotno besedilo predloga določbe je bilo omejeno na možnost enkratnega podaljšanja rejniške dejavnosti s strani rejnikovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, predlog zakona pa navedeno možnost širi na osebe iz rejniške družine.  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:** | | | | | | | DA/NE | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | DA | |
| Luka Mesec  MINISTER | | | | | | | | |

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji … sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopku.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka

Prejmejo:

* Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
* Ministrstvo za finance,
* Ministrstvo za pravosodje,
* Ministrstvo za javno upravo,
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
* Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

1. Višina enkratnega prejemka je enaka višini pomoči ob rojstvu otroka, določenega s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke (ZSDP-1). [↑](#footnote-ref-1)
2. # Uredba o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja (Uradni list RS, št. [76/17](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3710))

   [↑](#footnote-ref-2)
3. [SUPERVIZIJA | Socialna zbornica](https://www.szslo.si/supervizija) [↑](#footnote-ref-3)