|  |
| --- |
| Številka: 010-82/2023-3150-99 |
| Ljubljana, 23. 10. 2023 |
| EVA: / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEgp.gs@gov.si |
| **ZADEVA: Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje – predlog za obravnavo** |
|  1. | Predlog sklepov vlade: |
| Na podlagi prvega 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 ... seji dne ... pod točko ..... sprejela naslednjiS K L E P :1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje.2. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za digitalno preobrazbo, da Evropski komisiji posreduje Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje. Barbara Kolenko Helbl GENERALNA SEKRETARKA Priloga: * Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje.

Sklep prejmejo: * Generalni sekretariat Vlade RS,
* Vsa ministrstva
* Služba Vlade RS za zakonodajo,
* Urad Vlade RS za informacijsko varnost,
* Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,
* Statistični urad RS.
 |
| 2. | Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: |
| /  |
| 3.a | Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: |
| * dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo;
* dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
* Mojca Štruc, vodja Sektorja za digitalno vključenost, Direktorat za digitalno družbo, Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 |
| 3.b | Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: |
| / |
| 4. | Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: |
| / |
| 5. | Kratek povzetek gradiva: |
| V Sklepu (EU) 2022/2481 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 je določena skupna zaveza Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije in držav članic za sodelovanje in ravnanje v isti smeri, da bi dosegli digitalno preobrazbo EU. Države članice predlagajo nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, v katerih določijo svoje prispevke k doseganju splošnih ciljev in digitalnih ciljev ter opisane politike, ukrepe in dejavnosti za njihovo skupno doseganje. Junija 2023 je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa projektov za strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki je pripravila predlog Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje (v nadaljnjem besedilu: Načrt). Načrt predstavlja pot in način, kako bo Republika Slovenija na področjih digitalnih kompetenc, digitalne infrastrukture, digitalne preobrazbe gospodarstva in digitalnih javnih storitev prispevala k skupnim evropskim ciljem Digitalnega desetletja 2030. V Načrtu so zajeti različni ukrepi, za katera so finančna sredstva že zagotovljena iz nacionalnih ali evropskih virov, ter načrti ukrepov, ki zgolj nakazujejo pot kako bi določen cilj politike programa Digitalno desetletje lahko dosegli. |
| 6. | Presoja posledic: |
| a) | na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih  | NE |
| b) | na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije  | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij  | DA |
| d) | na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike | DA |
| e) | na socialno področje | DA |
| f) | na dokumente razvojnega načrtovanja:* na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
* na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna,
* na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.
 | DA |
| 7.a | **Predstavitve ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR:**  |
| I. | **Ocena finančnih posledic:** |
|  | 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 javna finančna sredstva |  |  |  |  |
| **II.** | **Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a** | **Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra ukrepa, projekta/Naziv ukrepa, projekta | Šifra PP/Naziv PP | Znesek zatekoče leto (t) | Znesek zat+1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |  |
| **II.b** | **Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz:** |
| Ime proračunskega uporabnika | Šifra ukrepa, projekta/Naziv ukrepa, projekta | Šifra PP/Naziv PP | Znesek zatekoče leto (t) | Znesek zat+1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |  |
| **II.c** | **Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:** |
| NoviPrihodki | Znesek zatekoče leto (t) | Znesek zat+1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ:** |  |  |
|  |
| 7.b | **Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 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.
 | DA |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
* Združenju občin Slovenije ZOS: DA
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA
 |
| 9. | **Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: 31. 8. 2023 in 8. 9. 2023 predstavljeno širši zainteresirani javnosti na spletnem dogodku.V roku za medresorsko usklajevanje smo prejeli skupno 62 pripomb oz. predlogov, ki so jih podali GZS, podjetje Elaphe, Skupnost občin Slovenije, SiBim, NVO-VID, Cirius Kamnik in posamezniki. Vsebinsko so se pripombe pogosto nanašale na primanjkljaj sredstev za dosego zastavljenih ciljev, sploh na področju digitalne preobrazbe gospodarstva. Večkrat so bili predlagani konkretni dodatni ukrepi, mestoma pa tudi sprememba strateških ciljev. V sodelovanju različnih resorjev smo vse pripombe in predloge skrbno preučili in pripravili odgovore nanje. Glede prevladujočih pripomb smo pojasnili, da v Načrtu ni mogoče spreminjati strateških ciljev, ki so bili določeni v strategiji Digitalna Slovenija 2030, da Slovenija ne more spreminjati evropskih strateških ciljev in da predstavlja Načrt dokument, v katerem so zbrani ukrepi, ki jih resorji že načrtujejo in imajo zagotovljene tako finančne kot človeške vire.  | DA |
| 10. | Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti: | DA |
| 11. | Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: | NE |
|  **dr. Emilija Stojmenova Duh**  **MINISTRICA**  |

**PRILOGA 1**

Številka:

Datum:

Na podlagi prvega 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 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na seji\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_, pod točko \_\_\_ dnevnega reda, sprejela naslednji:

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje.

2. Vlada Republike Slovenije je pooblastila Ministrstvo za digitalno preobrazbo, da Evropski komisiji posreduje Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje.

 Barbara Kolenko Helbl

 GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:

* Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje

Sklep prejmejo:

* Generalni sekretariat Vlade RS,
* Vsa ministrstva
* Služba Vlade RS za zakonodajo,
* Urad Vlade RS za informacijsko varnost,
* Urad RS za makroekonomske analize in razvoj,
* Statistični urad RS.

**PRILOGA 1**

**Obrazložitev:**

Evropska komisija je v sporočilu o digitalnem kompasu (COM/2021/118 final), v katerem so predstavljeni vizija in poti za digitalno preobrazbo EU do leta 2030, določila pristop in načrt z jasno opredeljenimi cilji za leto 2030 in načeli. Cilj je pospešiti digitalno preobrazbo Unije in zagotoviti njeno skladnost z vrednotami EU ter tako okrepiti vodilni položaj na digitalnem področju, hkrati pa spodbujati na človeka osredotočene, vključujoče, pregledne, odprte, prosto dostopne in trajnostne digitalne politike, temelječe na temeljnih pravicah, ki bi opolnomočile ljudi in podjetja.

Za uresničitev te skupne vizije je v Sklepu (EU) 2022/2481 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 določena skupna zaveza Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije in držav članic za sodelovanje in ravnanje v isti smeri, da bi dosegli digitalno preobrazbo EU. V Sklepu so predvideni splošni cilji in specifični digitalni cilji, ki jih mora EU doseči do leta 2030 ter okvir upravljanja med Komisijo in državami članicami za dosego cilja. Države članice predlagajo nacionalne strateške časovne načrte za digitalno desetletje, v katerih določijo svoje prispevke k doseganju splošnih ciljev in digitalnih ciljev ter opisale politike, ukrepe in dejavnosti za njihovo skupno doseganje. Dejanski napredek pri doseganju vsakega od ciljev za leto 2030 se bo spremljal zlasti prek indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (indeks DESI). Komisija, Svet in Evropski parlament so sprejeli tudi Deklaracijo o digitalnih pravicah in načelih za digitalno desetletje, ki jo je treba upoštevati v postopku sodelovanja za doseganje splošnih ciljev. V skladu s členom 7 Sklepa (EU) 2022/2481 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 morajo biti nacionalni časovni načrti, ki jih pripravljajo vse države članice Evropske unije, Komisiji predloženi najpozneje devet mesecev po začetku veljavnosti Sklepa, tj. do 9. oktobra 2023.

Medresorska delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa projektov za strategijo Digitalna Slovenija 2030 je pripravila predlog Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje (v nadaljevanju: Načrt), ki predstavlja pot in način, kako bo Slovenija na področjih digitalnih kompetenc, digitalne infrastrukture/povezljivosti ter digitalizacije podjetij in javnih storitev prispevala k skupnim evropskim ciljem Digitalnega desetletja 2030. Nekateri nacionalni cilji in ukrepi s področja digitalne preobrazbe so bili opredeljeni že v krovni strategiji Digitalna Slovenija 2030 in s posameznimi sektorskimi strategijami, ki se nanašajo na digitalno preobrazbo.

Cilji, ki jih določa Načrt na področju digitalnih kompetenc, so povišati odstotek ljudi z osnovnimi digitalnimi kompetencami, število strokovnjakov iz IKT in doseči bolj uravnoteženo zastopanost spolov na tem področju. Ključni cilji z vidika digitalne infrastrukture so doseči pokritost z gigabitnim omrežjem, prispevati k evropskim ciljem na področju proizvodnje polprevodnikov, uvajanja varnih in podnebno nevtralnih robnih vozlišč in krepitve kvantnih zmogljivosti. Cilji na področju digitalne preobrazbe gospodarstva so povečati uporabo umetne inteligence, velepodatkov in računalništva v oblaku, večja širitev in financiranje inovatorjev ter povišanje digitalne intenzivnosti malih in srednjih podjetij. Cilji na področju digitalnih javnih storitev so zagotoviti ključne javne storitve za državljane in podjetja na spletu, omogočiti vsem državljanom spletni dostop do zdravstvene dokumentacije in 80 odstotkom državljanom dostop do elektronske identifikacije. V Načrtu so zajeti različni ukrepi, in sicer z oceno potrebnih finančnih sredstev za dosego ciljev.

Načrtovani ukrepi sledijo tudi splošnim ciljem, kot jih določa Sklep (EU) 2022/2481 o vzpostavitvi programa politike Digitalno desetletje do leta 2030 in so združeni v področja digitalno državljanstvo, podpiranje vodilnega položaja in suverenosti ter doprinos k zelenemu prehodu in tako pozitivno vpliva na gospodarstvo, okolje ter na socialno področje.