Br: ...............

..............2020.

**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 2022 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**

1.1.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): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

1. **PRIORITETNI PROBLEMI I POTREBE KOJE TREBA RIJEŠITI U 2022. GODINI FINANSIRANJEM PROJEKATA I PROGRAMA NVO**

2.1. 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: | |
| Nastupanje vanrednih situacija i elementarnih nepogoda, izaziva kod ljudi napad panike i instinktivni poriv da zaštite sopstveni život kojom prilikom osobe s invaliditetom uglavnom bivaju prepuštene same sebi. U ovim situacijama osobe s invaliditetom u odnosu na druge kategorije društva bivaju izložene većem stepenu rizika zbog nemogućnosti prevazilaženja određenih prepreka koje se javljaju u zavisnosti od vrste invaliditeta. U trenucima kada je potrebno brzo reagovati, u opštem napadu panike, osobe s invaliditetom bivaju nepripremljene i u nedovoljnoj mjeri upoznate sa radnjama koje treba preduzeti i kako reagovati kako bi se zaštitile i na koji način bi spriječile neželjene posljedice. Zbog toga, osobe s invaliditetom mnogo sporije reaguju i nisu u mogućnosti da se na adekvatan način zaštite. Brojni su razlozi koji dovode do toga, a to su: otežano kretanje, slaba fizička spremnost, otežana komunikacija, nemogućnost korišćenja pomagala, slaba orijentacija, osjećaj bespomoćnosti zavisnost od pomoći druge osobe,postojanje barijera,što u krajnjem dovodi do paničnog straha koji osobu dodatno onemogućava da se pobrine o sebi. Osim toga, pripadnici službi zaštite i spašavanja nijesu u dovoljnoj mjeri upoznati sa načinom kako najadekvatnije pružiti zaštitu osobama s invaliditetom prilikom vanrednih situacija i elementarnih nepogoda. Pritom, adekvatna zaštita ne podrazumijeva samo adekvatno postupanje u vanrednim situacijama, već i preventivne aktivnosti zaštite. Jedan od pokazatelja posledica vanrednog stanja jeste epidemija izazvana pojavom virusa COVID 19, koja je kod osoba s invaliditetom još više izražena, budući da se ova društvena kategorija i u redovnim okolnostima suočava sa mnogobrojnim barijerama koje im otežavaju redovno životno funkcionisanje.Prema podacima koje prikazuje “Izvještaj o brzoj procjeni socijalnog uticaja epidemije COVID 19 u Crnoj Gori(<https://bit.ly/3einJsJ>) osobe s invaliditetom su istakle da se njihovi strahovi prouzrokovani epidemijom virusa COVID 19 uglavnom odnose na zdravstvene rizike, koje prate i strahovi od ekonomskih rizika. Kod nekih osoba s invaliditetom se javljaju dodatni zdravstveni problemi usljed ograničenog kretanja, kao i povišen nivo depresije i neke vrste anksioznosti.Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju, zaštita i spašavanje obuhvata skup mjera i radnji koje se preduzimaju u cilju otkrivanja i sprečavanja nastajanja opasnosti, kao i ublažavanja i otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških nesreća, radijacionih, hemijskih i bioloških kontaminacija, ratnog razaranja i terorizma, epidemija, epizootija, epifitotija i drugih nesreća koje mogu ugroziti ili ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu. Sistem zaštite i spašavanja građana i materijalnih dobara obuhvata planiranje, pripremanje i sprovođenje zaštite i spašavanja. Državni organi, organi državne uprave, organi opštine, privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica dužni su da planski organizuju i sprovode preventivne i operativne aktivnosti i postupanja za zaštitu i spašavanje. Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći propisuje da se aktivnosti, programi i projekti međunarodne humanitarne pomoći sprovode u cilju: - zaštite i spašavanja ljudskih života, sprečavanja i ublažavanja patnji i očuvanja ljudskog dostojanstva u toku i nakon nesreća ili katastrofa izazvanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem ili drugim nepredviđenim okolnostima; - pružanja pomoći i podrške u programima prevencije i ublažavanja dugoročnih posljedica i uticaja nesreća ili katastrofa izazvanih prirodnim ili ljudskim djelovanjem ili drugim nepredviđenim okolnostima u zemlji u kojoj su se desile.Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom u članu 11 definiše da će Države potpisnice preduzeti, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima, sve potrebne mjere kako bi se osigurala zaštita i sigurnost osoba s invaliditetom u situacijama rizika, uključujući situacije oružanih sukoba, humanitarne krize i pojave prirodnih katastrofa. | |
| Podaci (analize, studije, statistički izvještaji, itd.) koji pojašnjavaju navedeni problem | Izvor(i) podataka |
|  |  |

2.2.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 |
| “Izvještaj o brzoj procjeni socijalnog uticaja epidemije COVID-a 19 u Crnoj Gori”  Zakon o zaštiti i spašavanju Crne Gore  Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći  Strategija za smanjenje rizika od katastrofa (2018-2023)  Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom | Osobe s invaliditetom, strana 40  Zakon o zaštiti i spašavanju Crne Gore, član 6, 7 i 8  Zakon o međunarodnoj razvojnoj saradnji i upućivanju međunarodne humanitarne pomoći („Sl. list CG – Međunarodni ugovori’’, br. 5/2018), čl. 3  Strategija za smanjenje rizika od katastrofa (2018-2023), str. 1  Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom, član 11- Situacije rizika i vanredne humanitarne krizne situacije |

2.3.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 |
| Sprovođenjem edukativnih radionica, seminara, treninga, simulacije događaja vanrednih situacija i elementarnih nepogoda i medijske kampanje o adekvatnom reagovanju zaštite osoba s invaliditetom u situacijama vanrednog stanja i elementarnih nepogoda nevladine organizacije za zaštitu prava lica s invaliditetom će doprinijeti prevenciji I većem stepenu zaštite osoba s invaliditetom od posledica u navedenim situacijama, Pored toga nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava lica s invaliditetom će zahvaljujući svom iskustvu u radu dati i značajan doprinos edukaciji pripadnika službi zaštite i spašavanja o adekvatnom postupanju prema osobama s invaliditetom prilikom vanrednih situacija i elementarnih nepogoda.  Prihvatljive aktivnosti čijim sprovođenjem bi nevladine organizacije unaprijedile zaštitu osoba s invaliditetom u situacijama vanrednog stanja i elementarnih nepogoda su:  Organizovanje edukativnih radionica, seminara, treninga, simulacije događaja vanrednih situacija i elementarnih nepogoda za osobe s invaliditetom I članove njihovih porodica i pripadnike službi zaštite i spašavanja I organizovanje medijske kampanje za podizanje svijesti šire javnosti u cilju prevencije i ublažavanja posledica vanrednih situacija i elementarnih nepogoda. | Nevladine organizacije o sprovođenju aktivnosti i postignutim ciljevima I rezultatima sačinjavaju izvještaje i sprovode evaluaciju uz navođenje konkretnih pokazatelja (indikatora) koji se odnose na broj direktnih učesnika aktivnosti, stepen unaprijeđenosti njihovog znanja, nivo prostorne pokrivenosti sprovođenjem altivnosti i stepen unaprijeđenja svijesti opšte javnosti. | Izvori verifikacije ostvarenih ciljeva i rezultata aktivnosti:  Izvještaj sprovedenih aktivnosti, liste učesnika, evaluacioni upitnici, fotografije I video zapisi, medijski i internet članci. |

1. **OSTVARIVANJE STRATEŠKIH CILJEVA**

3.1.Navesti ključne strateške ciljeve iz sektorske nadležnosti čijem će ostvarenju u 2022. godini doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija.

|  |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj(evi) čijem ostvarenju će doprinijeti javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija u 2022. godini | Način na koji će javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva (ukratko opisati) |
| Strategija za smanjenje rizika od katastrofa (2018-2023)  Jačanje kapaciteta za upravljanje rizicima od prirodnih i drugih katastrofa;  Podizanje svijesti građana i podsticaj institucija i subjekata za rizike od prirodnih i drugih katastrofa. | Finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija kojim će se doprinijeti edukaciji lica s invaliditetom, roditelja ili staratelja lica s invaliditetom, članova njihovih porodica I pripadnika službi zaštite i spašavanja I podizanje svijesti opšte javnosti za reagovanje u situacijama vanrednog stanja I elementarnih nepogoda. |

1. **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 \_\_\_\_\_. 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 |
| “Život nema cijenu” | 40 000 |  |

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 \_\_\_\_. godini.

|  |
| --- |
| Opis glavnih grupa korisnika, njihov broj i potrebe |
| Direktni učesnici projekta/programa su Lica s invaliditetom, roditelji ili staratelji lica s invaliditetom, članovi njihovih porodica, nevladine organizacije za zaštitu prava lica s invaliditetom,službe zaštite i spašavanja, mediji, dok indirektne korisnike čini šira društvena zajednica. Minimalan broj direktnih učesnika projekta/programa je 20 osoba koji imaju potrebu za unapređenjem nivoa znanja za reagovanje u vanrednim situacijama. |

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 | |
| Naziv javnog konkursa “Život nema cijenu” 1 NVO |  |

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: 5 000 EURA | Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 8 000 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.”***

1. **KONSULTACIJE SA ZAINTERESOVANIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA**

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 |
|  |  |  |

1. **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 |
| “Život nema cijenu” | Tri (3) |  |

**Ovjera ministra:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Ime i prezime | M.P. | Potpis |  |