Broj:

Podgorica,

**S E K T O R S K A A N A L I Z A  
za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava   
za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija  
iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini**

|  |
| --- |
| *Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u narednoj godini, u skladu sa Zakonom o nevladinim organizacijama. Sektorska analiza se priprema u tekućoj za narednu kalendarsku godinu radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti i za pripremu javnih konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.* |

1. **OBLASTI OD JAVNOG INTERESA U KOJIMA SE PLANIRA FINANSIJSKA PODRŠKA ZA PROJEKTE I PROGRAME NVO**
   1. Navesti u kojim oblastima od javnog interesa (iz člana 32 Zakona o NVO) iz nadležnosti ministarstva planirate finansijsku podršku iz budžeta za projekte i programe NVO:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | socijalna i zdravstvena zaštita |  | razvoj civilnog društva i volonterizma |  | zaštita životne sredine |
|  | smanjenje siromaštva |  | evroatlantske i evropske integracije Crne Gore |  | poljoprivreda i ruralni razvoj |
|  | zaštita lica sa invaliditetom |  | institucionalno i vaninstitucionalno obrazovanje |  | održivi razvoj |
|  | društvena briga o djeci i mladima |  | nauka |  | zaštita potrošača |
|  | pomoć starijim licima |  | umjetnost |  | rodna ravnopravnost |
|  | zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava |  | kultura |  | borba protiv korupcije i organizovanog kriminala |
|  | vladavina prava |  | tehnička kultura |  | borba protiv bolesti zavisnosti |
|  | druge oblasti od javnog interesa utvrđene posebnim zakonom (navesti koje): **Otvorenost javne uprave (Zakon o državnoj upravi, Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Uredba o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija)** | | | | |

1. **PRIORITETNI PROBLEMI I POTREBE KOJE TREBA RIJEŠITI U 2021. GODINI FINANSIRANJEM PROJEKATA I PROGRAMA NVO**
   1. Navesti prioritetne probleme u oblasti(ma) iz nadležnosti ministarstva koji se planiraju rješavati finansiranjem projekata i programa nevladinih organizacija. Opis problema obrazložiti koristeći konkretne mjerljive pokazatelje trenutnog stanja i željenog stanja odnosno rješenja, navodeći izvor u kojem su takvi podaci dostupni. Pokazatelji mogu biti informacije iz uporednih analiza, izvještaja, rezultata istraživanja, studija, i drugi dostupni statistički podaci.

|  |  |
| --- | --- |
| Opis problema: | |
| Uprkos mnogim nastojanjima da se poboljša transparentnost javne uprave u Crnoj Gori, ona još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, a ne postoji nijedan dokument koji se bavi isključivo pitanjem otvorenosti. Zakonski okvir pitanja otvorenosti sadržan je u Zakonu o državnoj upravi i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Zakon o državnoj upravi djelimično reguliše informisanje o radu organa uprave, javne rasprave i slobodan pristup informacijama. Zakonska obaveza (koja proizilazi iz Zakona o SPI) organa vlasti jeste da proaktivno objavljuju informacije na svojim internet stranicama i da redovno ažuriraju vodiče za slobodan pristup informacijama. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama[[1]](#footnote-1) je nezavisni nadzorni organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama.  Godinama unazad, ukazivano je na nedovoljnu transparentnost izvršne vlasti. Novina u tom dijelu se odnosi na prenos sjednica Vlade uživo, ali je potrebno da napravi korak naprijed uvođenjem dugoročnih strateških rješenja u oblasti otvorenosti i transparentnosti.  Rezultati Regionalnog indeksa otvorenosti CDT-a pokazuju da je Vlada Crne Gore je na trećem mjestu sa 58.16% ispunjenosti indikatora otvorenosti.  Prema rezultatima njihovog istraživanja, netransparentna praksa Vlade mahom se odnosi na donošenja odluka bez održavanja sjednica. Javnost nije bila upoznata sa sadržajem jer su se one donosile bez objavljivanja pratećih materijala, izuzev ako nije postojala obaveza njihovog objavljivanja u Službenom listu. Uvedena je praksa održavanja online sjednica bez preciznog i unaprijed utvrđenog rasporeda, iako svi akti i zaključci koje Vlada usvoji moraju biti dostupni javnosti, bez obzira na to da li se donose u redovnoj proceduri. Preporuka je utvrditi precizne procedure transparentnosti odlučivanja u ovakvim situacijama.  Nevladine organizacije su više puta pozivali donosioce odluka u Vladi Crne Gore da obezbijede transparentnost odluka koje se donose na sjednicama Vlade, i to kroz: redovno objavljivanje najava sjednica Vlade i dnevnog reda, objavljivanje punog i sveobuhvatnog dnevnog reda sjednica sa svim tačkama o kojima će Vlada raspravljati, uključujući nazive tačaka koje su označene nekim stepenom tajnosti, objavljivanje zapisnika sa sjednica Vlade. Kao sporno je istaknuto i pitanje proglašavanja određenih dokumenata tajnim čiji nazivi nisu bili objavljivani javno. Veliki prostor za unapredjivanje svih navedenih stavki postoji u donođenju Zakona o Vladi, o kojem se trenutno sprovodi javna rasprava  Učešće javnosti u postupku kreiranja javnih politika, kroz javne rasprave i učešće nevladinih organizacija u radnim tijelima organa državne uprave, doprinosi njihovom kvalitetnijem definisanju, kao i unapređenju demokratskih procesa, povećanju transparentnosti i obezbjeđivanju većeg legitimiteta akata kojima se namjeravaju bliže urediti određena pitanja.  Kada je u pitanju primjena Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj: 41/18), postoji prostor za unapređenje iste, pogotovo u dijelu objavljivanja spiska zakona i strategija za koje se planira javna rasprava, upotrebi mehanizma javnog konsultovanja, objavljivanju RIA obrasca uz nacrte zakona, uključivanja predstavnika NVO sektora u pripremu sistemskih zakona, kvalitetu izvještaja o sprovedenim konsultacijama i javnim raspravama dijelu prikazivanja prihvaćenih/odbijenih komentara sa razlozima njihovog odbijanja.  Učešće predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave je institut iz Uredbe koji ima najveći stepen primjene od strane organa državne uprave, dok institut javnog konsultovanja u početnoj fazi pripreme zakona/strategije ima najmanji stepen primjene. Ovakva praksa može biti znak oslanjanja javnog sektora na stručnost i ekspertizu koja dolazi iz NVO sektora, ali da u samom kreiranju politika izbjegava da oslušne potrebe javnosti koji će proizaći iz dostavljenih sugestija, stavova, mišljenja i prema tome se jasno odredi u pripremi nacrta.  Nizak je stepen učešća javnosti u javnim raspravama (od 15 dokumenata koji su bili na javnoj raspravi na samo 7 dokumenata je bilo komentara u 2021. godini), svjedoči o tome da javnost ili nije adekvatno informisana, da predstavnici NVO nemaju povjerenja u institucije ili zaista nisu zainteresovani da se uključe u kreiranje politika u određenim oblastima;  Portal eParticipacija nije prepoznat od strane građana i zainteresovane javnosti kao svrsishodan alat preko kojeg se može voditi dijalog sa organima državne uprave, o čemu svjedoči samo jedan dostavljen komentar preko ovog portala.  **Podaci CDT-a iz Izvjestaja:**  „*Podaci istraživanja ukazuju da ministarstva nijesu poštovala ni obaveze koje se tiču transparentnosti postupka organizovanja javnih rasprava. Čak 80% ministarstva nije objavilo godišnji plan javnih rasprava za 2021. U okviru poziva za javne rasprave, samo oko trećine ministarstava objavljuje i propratne analize uticaja propisa (RIA). Ministarstva nijesu ostvarila zavidan nivo ni u odnosu na poštovanje drugih zakonskih obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Samo tri od 12 ministarstva je objavilo godišnji budžet, a jedno godišnji finansijski izvještaj. Takođe, samo dva ministarstva su na svojim stranicama objavila godišnji plan javnih nabavki, a situacija nije povoljnija ni u odnosu na objavljivanje poziva, odluka i ugovora o javnim nabavkama. Ministarstva nijesu aktivno promovisala ni novi portal javnih nabavki, ali ni portal e-uprave. Sva ministarstva imaju ažurirane vodiče za slobodan pristup informacijama, međutim trećina ministarstava u 2021. godini nije objavljivala informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup(*...)*Organi uprave su u 2021. godini u prosjeku ispunjavali 40.82% indikatora otvorenosti. U našem uzorku, koji obuhvata 50% organa uprave, najbolje rezultate u 2021. godini je ostvario Zavod za metrologiju (76.45%), a najslabije Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (20.79%). Napominjemo da Uprava za vode, koja je obuhvaćena na našim istraživanjem, nije imala funkcionalan sajt u periodu od četiri mjeseca koliko je ukupno trajalo istraživanje, što je neprihvatljivo sa stanovišta transparentnosti rada jedne institucije. Pritom, ni u momentu pisanja ove analize, sajt uprave nije bio u funkciji. Osim toga, postoje organi uprave koji već mjesecima, čak i do godinu dana, ne objavljuju aktuelnosti iz svog djelokruga, izuzev za poseban dio koji predstavlja zakonsku obavezu (poput obaveza institucija u odnosu objavljivanja dijela informacija u predizbornom periodu). Organi uprave godinama spadaju u red „najzatvorenijih“ institucija i potrebna je značajna promjena praksi, kao i utvđivanje odgovornosti za sve one koji ignorišu zakonske obaveze proaktivnog objavljivanja informacija. Zvuči nevjerovatno da pretraživanjem internet stranica organa ne možemo dobiti neke od najbazičnijih informacija o njihovom radu. Objavljivanje finansijskih informacija je više izuzetak nego pravilo. Niti jedan organ uprave iz našeg uzorka nije objavio godišnji budžet, a samo dva su objavila finansijske izvještaje. Slična je situacija i sa objavljivanjem informacija o nabavkama koje organi uprave planiraju i sprovode – godišnji plan je dostupan na internet stranici samo jednog organa uprave, pozive i odluke o javnim nabavkama su objavila samo dva organa, dok nijesu pronađene ni informacije koje bi uputile posjetioce sajta na novi portal javnih nabavki sa detaljnim informacijama o postupcima. Objavljivanje godišnjih programa i izvještaja o radu takođe nije redovna pojava. U našem uzorku, manje od polovine organa uprave (46%) je objavilo godišnji plan rada, dok je njih 61.5% objavilo objavio godišnji izvještaj o radu. 21 Manje od trećine organa uprave (30.7%) ima objavljene ažurirane vodiče za slobodan pristup informacijama i informacije kojima je po zahtjevu odobren pristup. Podsjećamo da je objavljivanje navedenih informacija zakonom propisana obaveza organa uprave, međutim sami izostanak sankcija svakako predstavlja podstrek za ovakvo postupanje institucija. Kada je riječ o aktivnostima na društvenim mrežama, nešto više od polovine organa uprave (53.8%) aktivno koristi Fejsbuk za informisanje javnosti o svom radu, a manje od četvrtine (23%) Tviter.“*  U odnosu na potrebu **jačanja kapaciteta** administracije evidentiran je i problem dostavljanja informacija i podataka po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama.  Ministarstva Crne Gore su u 2021. godini u prosjeku ispunjavala 48.17% kriterijuma otvorenosti, a najbolje rezultate u 2021. imali su Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava (60.62%) i Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija (60.06%). Slijede Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (54.83%), Ministarstvo unutrašnjih poslova (49.61%), Ministarstvo kapitalnih investicija (47.74%), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta (47.18%), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (47%), Ministarstvo ekonomskog razvoja (45.88%), Ministarstvo vanjskih poslova (45.13%), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (41.77%), Ministarstvo odbrane (39.53%), te Ministarstvo zdravlja (38.79%).  Predlozi koji dolaze iz NVO sektora odnose se i na kreiranje nove politike komunikacija imajući u vidu da niti jedno ministarstvo nije radilo na osnovu posebne komunikacione strategije u 2021. godini.  Istraživanje javnog mnjenja u regionu Zapadnog Balkana – Balkanski barometar[[2]](#footnote-2) ukazuje na pad pozitivne percepcije građana i privrednog sektora u oblasti informacija od strane javne uprave: 61% građana u Crnoj Gori smatra da organi uprave na zahtjeve za slobodan pristup informacijama odgovaraju blagovremeno u 2019. godini, 63% u 2020. godini, ali samo 46% u 2021. godini. U 2019. godini 65% smatra da je informacija dostavljena od strane organa relevantna i kompletna, 63% u 2020. godini, a 50% u 2021. godini. Da su informacije dostavljene uz razuman trošak smatra 61% građana u 2019. godini, 65% u 2020. godini, a 50% u 2021. godini.  Kad je u pitanju stav poslovne zajednice, 60% predstavnika biznisa smatra da organi uprave na zahtjeve za slobodan pristup informacijama odgovaraju blagovremeno u 2019. godini, 42% u 2020. godini, a 35% u 2021. godini. Njih 64%smatra da je informacija dostavljena od strane organa relevantna i kompletna u 2019. godini, 47% u 2020. godini, a 43% u 2021. godini. Da su informacije u posjedu organa vlasti dostavljene uz razuman trošak smatra 66% u 2019. godini, 41% u 2020. godini, a 35% u 2021. godini.  Na Portalu otvorenih podataka <https://data.gov.me/> ukupno je 197data setova, iz 15 različitihtematskih oblasti. Do danas je ukupan broj preuzetih podataka s portala otvorenih podataka 61.672. Podaci na portalu su dostupni u formi *excel*, *cvs, xml, json formatu.* O stanju u upravljanju otvorenim podacima, u martu ove godie, na sjednici Vlade je usvojena posebna *Informacija*- [*https://www.gov.me/en/documents/7a211a06-401c-426c-9d98-85b8f1ae9d88*](https://www.gov.me/en/documents/7a211a06-401c-426c-9d98-85b8f1ae9d88)koja sadrži i SWOT analizu.  U novoj Strategiji reforme javne uprave 2022- 2026. identifikovani su sljedeći izazovi:   * Nedostatak kvaliteta i zakonitosti rada prvostepenih organa u postupcima odlučivanja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama * Nedovoljno proaktivno objavljivanje podataka u posjedu organa vlasti, uključujući i mašinski čitljive podatke * Mali broj institucija objavljuje data setove na portalu otvorenih podataka * Nedovoljan broj (kvalitetnih) data setova na Portalu otvorenih podataka   U skladu sa identifikovanim izazovima postavljeni su i sledeći ciljevi:   * Unapređenje primjene Zakona o SPI od strane obveznika primjene zakona i jačanje kapaciteta korisnika zakona, radi obezbjeđenja adekvatnog ostvarivanja prava na pristup informacijama * Unapređenje ponovne upotrebe informacija i povećanje dostupnosti otvorenih podataka | |
| Podaci (analize, studije, statistički izvještaji, itd.) koji pojašnjavaju navedeni problem | Izvor(i) podataka |
| Otvorenost izvršne vlasti u regionu i u CG  Balkan Barometar  Zakon o državnoj upravi  Zakon o Slobodnom pristupu informacijama  Uredba o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija, za 2020. Godinu  Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i kvalitetu sprovedenih javnih rasprava u pripremi zakona i strategija, za 2020. godinu | <https://otvoreneinstitucije.cdtmn.org/assets/docs/cg-vlast-22.pdf>  <https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/2/public> <https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/1/business>  <https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_drzavnoj_upravi.html>  <https://www.gov.me/dokumenta/f9dcdea6-e2b9-4b1a-a80c-e243a073d7b4>  <https://crnvo.me/wp-content/uploads/2021/02/Uredba-o-izboru-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-radna-tijela-organa-drzavne-uprave-sprovodjenju-javne-rasprave-u-pripremi-zakona-i-strategija.doc.pdf>  <https://www.gov.me/en/documents/04454c92-57ba-4458-bece-0e3f2d737fe9> |

* 1. Navesti ključne strateško-planske dokumente odnosno propise koji prepoznaju važnost problema identifikovanih pod tačkom 2.1. kao i specifične mjere/djelove tih dokumenata koji su u vezi sa identifikovanim problemima.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv strateškog/planskog dokumenta/propisa | Naziv poglavlja/ mjere/ aktivnosti |
| Strategija reforme javne uprave 2022- 2026, sa Akcionim planom 2022-2024. | OPERATIVNI CILJ 4.2. Unapređenje primjene Zakona o SPI od strane obveznika primjene zakona i jačanje kapaciteta korisnika zakona, radi obezbjeđenja adekvatnog ostvarivanja prava na pristup informacijama  Aktivnosti:  Pružanje podrške odabranim organima vlasti sa ciljem unaprjeđenja primjene ZoSPI;  Razvijanje smjernica za primjenu odredaba Zakona o SPI;  Razvoj pretraživača odluka o SPI Agencije i sudova, sa opcijom pretraživanja;  Priprema priručnika, publikacija i materijala za obuku;  Obezbjeđene kontinuirane obuke za ovlašćene službenike, rukovodeći kadar i druge službenike organa vlasti ;  Planiranje i sprovođenje kontinuirane edukacije i jačanje svijesti korisnika;  Obuka za predavače za primjenu ZSPI;  Razvoj unutrašnjeg ZSPI rukovođenja / radne grupe za unapređenje transparentnosti;  Unapređenje kvaliteta u oblasti slobodnog pristupa informacijama (upitnik o kvalitetu pristupa informacijama za svrhe procjene i unaprjeđenja poštovanja Zakona o SPI);  Podrška ovlašćenim licima u organima vlasti kroz formiranje mreže ovlašćenih lica;  Izrada visokokvalitetne fiskalne transparentnost za organe vlasti.  OPERATIVNI CILJ 4.3 Unapređenje ponovne upotrebe informacija i povećanje dostupnosti otvorenih podataka  Aktivnosti:  Predlog izmjene ZoSPI u dijelu koji se odnosi na ponovnu upotrebu informacija i otvorene podatke;  Unapređenje portala [www.data.gov.me](http://www.data.gov.me);  Identifikacija i revizija već objavljenih setova podataka;  Identifikacija high value open data setova - pilot inicijative za ključne oblasti poput javnih finansija, geo lokacija, zdravstva, transport;  Organizovanje kampanje u cilju podizanja svijesti javnosti i javne uprave o značaju otvorenih podataka i njihovoj vrijednosti;  Unapređenje dostupnosti podataka o rodnoj ravnopravnosti;  Interoperabilnost podataka iz domena rodne ravnopravnosti. |

* 1. Obrazložiiti na koji način nevladine organizacije mogu doprinijeti rješavanju problema identifikovanih pod tačkom 2.1., koje aktivnosti su prihvatljive za postizanje željenog rezultata, kako se planira praćenje i vrednovanje doprinosa rješavanju pomenutih problema. Navesti konkretne mjerljive pokazatelje/indikatore za praćenje doprinosa nevladinih organizacija rješavanju identifikovanih problema i izvore verifikacije učinjenog.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis načina doprinosa nevladinih organizacija u rješavanju problema | Konkretni mjerljivi pokazatelji doprinosa nevladinih organizacija | Izvor(i) podataka |
| Nevladin sektor je ključni akter koji djeluje u sferi između državnih institucija i građana s jasnim cijem unapređivanja stanja u različitim oblastima od javnog interesa,kako bi se kreirao bolji prostor za život svih građana.  Kao osnov svih napora NVO sektora, te zagovaračkih aktivnosti i istraživanja, koji imaju za cilj unapređenje normativnog okvira i prakse, najčešće je neophodan pristup informacijama u posjedu organa državne uprave.  Shodno navedenom, uloga NVO sektora je u osnaživanju svijesti o značaju uspostavljanja otvorenije javne uprave.  Otvorenija javna uprava znači ne samo porast potencijala za međusektorsku saradnju, već i jačanje povjerenja građana i drugih zaintersovanih aktera u javnu upravu i nov prostor za kreiranje novih vrijednosti..  Niz je aktivnosti koje NVO može realizovati u cilju otvorenije javne uprave.  -organizacija aktivnosti usmjerenih na razmjenu informacija i iskustava u oblasti otvorenosti javne uprave  -organizacija promotivnih aktivnosti  -organizacija edukativnih aktivnosti  -sprovođenje zagovaračkih aktivnosti kroz kreiranje predloga praktičnih javnih politika, brifova i studija  -sprovođenje istraživanja  Ova lista je samo ilustrativna i može biti proširena novim predlozima prihvatljivih aktivnosti. | -organizovano 10 aktivnosti  -sprovedene tri velike kampanje  -sprovedeno 20 edukacija na terenu sa različitim ciljnim grupama  -broj urađenih studija, brifova i predloga praktičnih javnih politika  -4 sprovedena istraživanja na lokalnom i državnom nivou | -press clipping materijali  -primjerci promo materijala  -izvještaji o realizovanim aktivnostima/projektima  - programi/planovi obuka  -evaluacije aktivnosti/projekata  -linkovi objava studija, brifova…  -izvještaji o sprovedenim istraživanjima |

1. **OSTVARIVANJE STRATEŠKIH CILJEVA**
   1. Navesti ključne strateške ciljeve iz sektorske nadležnosti čijem će ostvarenju u 2023. godini doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija.

|  |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj(evi) čijem ostvarenju će doprinijeti javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija u 2023. godini | Način na koji će javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva (ukratko opisati) |
| OPERATIVNI CILJ 4.2. Unapređenje primjene Zakona o SPI od strane obveznika primjene zakona i jačanje kapaciteta korisnika zakona, radi obezbjeđenja adekvatnog ostvarivanja prava na pristup informacijama  OPERATIVNI CILJ 4.3 Unapređenje ponovne upotrebe informacija i povećanje dostupnosti otvorenih podataka | Kroz navedeni set i tip aktivnosti očekuje se da će planirani broj projekata dovesti do željene promjene, u pravcu koji je naveden u opisu problema.  Cilj je da realizacija projekata izazove promjenu u shvatanju principa otvorene javne uprave, u bojem razumijevanju benefita otvorenosti, te unaprijedi praksu organa u dijelu primjene važećih zakona i standarda koji znače bolju informisanost građana i zainteresovanih grupa, olakšavajući praćenje ciklusa javnih politika, a posebno monitoringa rada institucija.  Metod realizacije projekata treba da odražava inkluzivnost i odgovornost prema prepoznatim potrebama korisnika. |

**4. JAVNI KONKURSI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA NVO - DOPRINOS OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA IZ SEKTORSKE NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA**

4.1. Navesti javne konkurse koji se predlažu za objavljivanje u 2023. godini u cilju doprinosa ostvarenju strateških ciljeva iz sektorske nadležnosti (iz tačke 3.1.), uz prijedlog potrebnih iznosa. Ukoliko postoji mogućnost preklapanja s javnim konkursima iz nacionalnih, sredstava EU ili drugih vanjskih fondova iz nadležnosti neke druge institucije, navesti s kojim organom je potrebno koordinirati oblasti finansiranja.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv javnog konkursa | Iznos | Drugi donatori s kojima je potrebno koordinirati oblasti finansiranja |
| Javna uprava dostupna svima | 200.000 | / |

4.2. Navesti ko su predviđeni glavni korisnici projekata i programa koji će se finansirati putem javnog konkursa. Ukratko navesti glavna obilježja svake grupe korisnika, njihov broj i njihove potrebe na koje projekti i programi treba da odgovore u 2021. godini.

|  |
| --- |
| Opis glavnih grupa korisnika, njihov broj i potrebe |
| Korisnici: Građani, akademska zajednica, IT i NVO sektor, kao i institucije javne uprave.  Potrebe: prelazak s teorijske na stvarnu transparentnost koja olakšava shvatanje rada javne uprave, angažman javnih službenika u otvaranju javne uprave, povećati integritet javnog sektora i ojačati borbu protiv korupcije, uvećanje znanja i razumijevanja otvorenih podataka kao alata za stvaranje novih vrijednosti.  Potrebno je i građanima i upravi da se adminsitracija pojednostavi i racionalizuju procesi, pogotovo u postupcima kreiranja politika, kroz dostupne, ali i nove modele e-participacije i na državnom i na lokalnom nivou, i druge metode pristupa različitim ciljnim grupama (efikasnije, prijemčivije, jednostavnije).  Okviran broj direktnih korisnika: 2000  Okviran broj krajnjih korisnika: Svi građani Crne Gore |

4.3. Navesti očekivani ukupni broj ugovorenih projekata, odnosno ugovora koji se planira zaključiti s nevladinim organizacijama na osnovu javnog konkursa.

|  |  |
| --- | --- |
| Očekivani broj projekata koji se planira finansirati / broj ugovora koje se planira zaključiti s NVO | |
| 3 | 3 |

4.4. Navesti najviši i najniži iznosi finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu pojedinačnog javnog konkursa navedenog u tački 4.1.

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv javnog konkursa: | |
| Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa:  20.000 eura | Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa:  40.000 eura |

**NAPOMENA:** stavom 4 člana 32ž Zakona o NVO, definisano je: ***“Ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu tog konkursa.”***

**5. KONSULTACIJE SA ZAINTERESOVANIM NEVLADINIM ORGANIZAICJAMA**

5.1. Navesti na koji način je u skladu sa važećim propisima obavljen proces konsultovanja NVO u procesu pripreme sektorske analize.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metoda konsultacija (npr. web, email, konsultativni sastanak, itd.) | Datumi sprovedenih konsultacija | Naziv NVO koje su učestvovale u konsultacijama |
| Javni poziv  E mail |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6. KAPACITETI ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA**

6.1. Navesti broj službenika/ica i spoljnih saradnika koji će biti zaduženi za sprovođenje javnog konkursa i praćenje realizacije finansiranih projekata i programa nevladinih organizacija (uključujući najmanje jednu terensku posjetu, prilikom koje će se provjeravati izvršavanje ugovornih obaveza, namjensko trošenje sredstava, te postizanje rezultata planiranih javnim konkursom i odobrenim projektom/programom).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv javnog konkursa | Broj službenika/ica zaduženih za sprovođenje javnog konkursa i praćenje finansiranih projekata i programa nevladinih organizacija | Imena službenika/ica zaduženih za sprovođenje javnog konkursa i praćenje finansiranih projekata i programa nevladinih organizacija |
| Javna uprava dostupna svima | 3 | Lidija Ljumović |
| Ana Gojković |
| Anka Dabanović/ NVO predstavnik/ca |

**Ovjera ministra:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mr Marash Dukaj |  |  |  |
|  | Ime i prezime | M.P. | Potpis |  |

1. <https://www.azlp.me/me/o-agenciji> [↑](#footnote-ref-1)
2. Balkan Barometar: <https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/2/public> i <https://www.rcc.int/balkanbarometer/results/1/business> [↑](#footnote-ref-2)