Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600

F: 01-369-6609

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

|  |  |
| --- | --- |
| Številka: 547-9/2023/31 | |
| Ljubljana, dne 27. 11. 2023 | |
| EVA: / | |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE  [Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si) | |
| ZADEVA: Informacija o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani – predlog za obravnavo | | | |
| 1. Predlog sklepov vlade: | | | |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada republike Slovenije na … dne … pod točko … sprejela naslednji  SKLEP:  Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani.  Barbara Kolenko Helbl  generalna sekretarka vlade  Priloga:   * Informacija o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani.   SKLEP PREJMEJO:   * Ministrstvo za finance; * Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve; * Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo; * Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. | | | |
| **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:** | | | |
| * Urška Cvelbar, generalna direktorica, Ministrstvo za finance; * mag. Robert Petek, vodja Sektorja za bančništvo, Ministrstvo za finance. | | | |
| **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: | | | |
|  | | | |
| 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 | | |  | | |  | | |
|  | | | | | | | | |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:** | | | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** | | | | | | | | |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | | | | | | | NE | |
|  | | | | | | | | |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | | | | | | | NE | |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | | | | | | | NE | |
| **Klemen Boštjančič**  minister | | | | | | | | |

PRILOGE:

1. Priloga 1: Predlog sklepa
2. Priloga 2: Informacija o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani.

**Priloga 1**

**PREDLOG SKLEPA**

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

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani.

Barbara Kolenko Helbl

generalna sekretarka vlade

Priloga:

* Informacija o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani.

SKLEP PREJMEJO:

* Ministrstvo za finance;
* Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve;
* Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo;
* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.

**Priloga 2**

**Informacija o srečanju ministra za finance Klemna Boštjančiča z vice guvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope Tomasem Bocekom, ki bo potekalo 12. decembra 2023 v Ljubljani**

Minister za finance Klemen Boštjančič se bo dne 12. 12. 2023 v Ljubljani srečal z viceguvernerjem za ciljne države Razvojne banke Sveta Evrope (ang. Council of Europe Development Bank, v nadaljevanju: CEB). Po naravni nesreči, ki je Slovenijo prizadela avgusta 2023, je bila CEB med prvimi mednarodnimi institucijami, ki so Sloveniji izrazile solidarnost in podporo v okviru svojih pristojnosti. Srečanje bo tako priložnost, da minister in viceguverner Tomas Bocek spregovorita o konkretnejših možnostih CEB pri obnovi po naravni nesreči.

CEB namreč ponuja dve vrsti financiranja, ki bi lahko bili primerni za Slovenijo. Prvo je projektno financiranje, kjer je CEB v Sloveniji že sedaj pomemben partner pri financiranju dostopnih stanovanj za ranljive skupine prebivalstva preko posojil Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in regionalnega razvoja, predvsem na področju energetske učinkovitosti ter varstva okolja v lokalnih skupnostih, preko posojil SID banki namenjenih za financiranja projektov na področju izboljšanja življenjskih razmer v urbanih in ruralnih področjih. Pri projektnem financiranju lahko CEB nudi vso tehnično podporo od začetka priprave investicijske dokumentacije, preko spremljanja in monitoringa izvajanja projekta, do zaključne faze in implementacije projekta.

CEB je pred časom sprejel nov način financiranja, namenjen javnemu sektorju, tako na državni kot na občinski ravni, za financiranje projektov uvrščenih v proračun javnega subjekta in drugih izdatkov povezanih z določenim namenom, za financiranje katerega ima CEB mandat in za katerega se posojilojemalec in CEB dogovorita. Spremljanje in poročanje upravičenih stroškov v okviru takšnega projekta je dokaj enostavno. Te vrste financiranja se do sedaj subjekti v Sloveniji še niso posluževali. Za vse projekte, ki jih financira CEB, je potrebno soglasje države, v kateri se projekt izvaja, ter predhodna seznanitev oziroma odobritev Sveta Evrope, sprejema oziroma potrjuje pa jih Administrativni svet CEB, ki se sestaja petkrat letno (januar, marec, junij/julij, september in november).

Viceguverner Tomas Bocek in minister Klemen Boštjančič bosta tako naslovila v prvi vrsti možno sodelovanje pri odpravi posledic avgustovske naravne nesreče, pa tudi možnosti za večji obseg delovanja CEB v Sloveniji v prihodnje, tako v smislu obsega kot v smislu partnerjev CEB. Slovenija je ena izmed ciljnih držav CEB, kar pomeni, da se zavzema za večjo aktivnost v teh državah, čeprav se CEB osredotoča na ranljive skupine prebivalstva v vseh državah delničarkah CEB. CEB sodeluje tudi z Evropsko komisijo in financira projekte v okviru Team Europe ter pod okriljem Invest EU.

**O Razvojni banki Sveta Evrope**

CEB je bila ustanovljena leta 1956 kot Sklad za socialni razvoj v okviru Sveta Evrope, njen osnovni namen je bil zagotoviti finančna sredstva za odpiranje novih delovnih mest za številne begunce, ki so v povojni Evropi ostali brez dela. Kasneje se je seznam prednostnih nalog širil tudi na druga socialna področja, kot so odprava posledic naravnih nesreč, gradnja socialnih stanovanj, financiranje programov v šolstvu in zdravstvu, programov za varovanje okolja, varstvo kulturne dediščine, itd. CEB ima danes 43 držav članic. Republika Slovenija je postala njena članica leta 1994. Republika Slovenija že od včlanitve zgledno sodeluje z banko, prispeva k njenemu upravljanju in aktivno prispeva h ključnim odločitvah, ki se sprejemajo na rednih zasedanjih Upravnega odbora in Administrativnega sveta.