**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

**NACRT**

**IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA**

**NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH**

**U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU**

**ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA**

**Zagreb, srpanj 2023.SADRŽAJ**

[UVOD ………………………………………………………………………….………….4](#_Toc100587927)

[I. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA 4](#_Toc100587928)

[II. OČUVANJE TRADICIJSKIH NAZIVA I OZNAKA TE UPORABA ZNAMENJA I SIMBOLA NACIONALNIH MANJINA 8](#_Toc100587929)

[III. ODGOJ I OBRAZOVANJE NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA 9](#_Toc100587930)

[IV. PRAVO NA OČITOVANJE SVOJE VJERE I OSNIVANJE VJERSKIH ZAJEDNICA 45](#_Toc100587931)

[V. PRISTUP SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA 46](#_Toc100587932)

[VI. KULTURNA AUTONOMIJA 47](#_Toc100587933)

[VII. ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U TIJELIMA VLASTI TE U UPRAVNIM I PRAVOSUDNIM TIJELIMA 48](#_Toc100587934)

[VIII. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 54](#_Toc100587935)

[IX. AKTIVNOSTI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE 56](#_Toc100587936)

[X. STAMBENO ZBRINJAVANJE I POVRATAK 67](#_Toc100587937)

[XI. ETNIČKI MOTIVIRANA KAZNENA DJELA I POSTUPCI VEZANI UZ DISKRIMINACIJU 71](#_Toc100587938)

[XII. PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 77](#_Toc100587939)

[XIII. ZAŠTITA OD SVAKE DJELATNOSTI KOJA UGROŽAVA OSTVARIVANJE PRAVA I SLOBODA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA - RAZVIJANJE TOLERANCIJE PREMA RAZLIČITOSTI I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE 85](#_Toc100587940)

[XIV. BILATERALNA SURADNJA 100](#_Toc100587941)

[XV. POPIS STANOVNIŠTVA 2021 101](#_Toc100587942)

[XVI. ZBIRNI FINANCIJSKI POKAZATELJI 104](#_Toc100587943)

[SAŽETAK …………………………………………………………………………………..111](#_Toc100587946)

**PRILOZI**

[Prilog 1. Pregled jedinica u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine jednu trećinu](#_Toc74233298)

[stanovnika i koje su dužne statutom urediti pravo na ravnopravnu službenu](#_Toc74233299)

[uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina](#_Toc74233300)

[*(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 118](#_Toc74233301)

[Prilog 2. Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i](#_Toc74233302)

[trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu nacionalne manjine  *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 120](#_Toc74233303)

[Prilog 3. Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 121](#_Toc74233304)

[Prilog 4. Pregled emisija po nakladnicima - kategorija Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sredstva dodijeljena za 2022. *(Agencija za elektroničke medije)* 123](#_Toc74233305)

[Prilog 5. Financiranje nacionalnih manjina u području kulture u 2022.: plaće i materijalni troškovi središnjih knjižnica nacionalnih manjina; knjižnična i izdavačka djelatnost; programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture; glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam; vizualna djelatnost i inovativne i umjetničke i kulturne prakse; međunarodna kulturna suradnja te zaštita kulturne baštine i provođenje hitnih mjera *(Ministarstvo kulture i medija)* 126](#_Toc74233307)

[Prilog 6. Pregled sredstava raspoređenih za programe iz područja kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine u 2022. *(Savjet za nacionalne manjine)..............……………………………………*133](#_Toc74233308)

[Prilog 7. Aktivnosti u vezi s provođenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih](#_Toc74233310)

[manjina u Gradu Zagrebu - ocjena stanja i provođenja u 2022. *(Grad Zagreb)* 134](#_Toc74233311)

[Prilog 8. Pregled planiranih, dodijeljenih i utrošenih sredstava za funkcioniranje vijeća i predstavnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 138](#_Toc74233312)

[Prilog 9. Funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i financiranje rada u 2022. *(Grad Zagreb)* 155](#_Toc74233314)

[Prilog 10. Statističko praćenje građanskih, kaznenih i prekršajnih predmeta vezanih uz diskriminaciju, za 2022. *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 156](#_Toc74233317)

[Prilog 11. Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina za 2022. u:](#_Toc74233321)

[tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske](#_Toc74233322), [tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i](#_Toc74233323) [pravosudnim tijelima *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)* 159](#_Toc74233324)

UVOD

Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 37. stavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/02., 47/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10. i 93/11.) redovito podnosi Hrvatskome saboru Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina.

Sastavni obvezni dio ovoga Izvješća su i obrasci za jedinstveno statističko praćenje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji daju prikaz stanja zastupljenosti za 2022. te komparativnu analizu u odnosu na stanje u 2021. godini.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinirao je izradu ovoga Izvješća, a u njegovoj izradi sudjelovala su sljedeća nadležna ministarstva i druga nadležna tijela: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo kulture i medija, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine), Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Savjet za nacionalne manjine, Agencija za elektroničke medije i Državna škola za javnu upravu.

Prema zaprimljenim podacima ministarstava i drugih nadležnih tijela, u svrhu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. godini utrošeno je ukupno 398.888.531,68 kuna (52.941.606,17 eura).

Izrazi koji se koriste u ovom Izvješću, ako imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na ženski i na muški rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

1. RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA

**Usklađivanje statuta jedinica lokalne samouprave s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj**

U Republici Hrvatskoj 2021. godine proveden je Popis stanovništva sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 25/20. i 34/21.), prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa stanovništva. Službeni rezultati Popisa stanovništva objavljeni su u rujnu 2022. godine. U odnosu na Popis stanovništva iz 2011. godine, ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske smanjio se za 413.056 osoba ili 9.64 %, a smanjio se i ukupan broj pripadnika nacionalnih manjina. Prema Popisu stanovništva 2021. godine u Republici Hrvatsko ukupno je popisano 240.079 ili 6,20 % pripadnika nacionalnih manjina dok je 2011. godine bilo popisano 328.738 ili 7,67 % pripadnika nacionalnih manjina. Sumirajući navedeno 2021. godine popisano je 88.659 pripadnika nacionalnih manjina manje u odnosu na 2011. godinu, što predstavlja smanjenje od 26,97 %.

Nakon objave rezultata Popisa stanovništva 2021. u odnosu na rezultate Popisa 2011. godine utvrđeno je da je broj pripadnika nacionalnih manjina smanjen ispod jedne trećine u 4 jedinice lokalne samouprave i to u Gradu Vukovaru (pripadnici srpske nacionalne manjine - sada 29,73 %), Gradu Vrbovskom (pripadnici srpske nacionalne manjine - sada 32,38 %), Općini Punitovci (pripadnici slovačke nacionalne manjine - sada 33,16%) i Općini Donji Kukuruzari (pripadnici srpske nacionalne manjine - 31,20 %) te se u tim jedinicama više ne ostvaruje pravo na obveznu dvojezičnost. Usprkos padu broja pripadnika nacionalnih manjina u navedenim jedincima lokalne samouprave ispod zakonskog praga za obveznu dvojezičnost, jedinice lokalne samouprave mogu zadržati statutarne odredbe koje se odnose na prava nacionalnih manjina u pogledu dvojezičnosti, što je i u skladu s preporukama Odbora stručnjaka za Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima.

U jednoj jedinici lokalne samouprave broj pripadnika nacionalne manjine povećao se te je ostvaren uvjet od jedne trećine za ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine u Općini Orehovica u Međimurskoj županiji za pripadnike romske nacionalne manjine, kojih prema Popisu stanovništva 2021. godine ima 33,68 %.

Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pripadnicima srpske nacionalne manjine zajamčeno je pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma u gradovima i općinama: Biskupija, Borovo, Civljane, Dvor, Erdut, Ervenik, Gračac, Gvozd, Jagodnjak, Kistanje, Krnjak, Markušica, Negoslavci, Plaški, Šodolovci, Trpinja, Udbina, Vojnić, Vrhovine i Donji Lapac; pripadnicima češke nacionalne manjine to pravo je zajamčeno u općini Končanica; pripadnicima mađarske nacionalne manjine u općini Kneževi Vinogradi, pripadnicima talijanske nacionalne manjine u općini Grožnjan te pripadnicima romske nacionalne manjine u općini Orehovica.

Navedene jedinice izvještavale su putem e-Sustava za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: e-Sustav) o uređenosti statutima pojedinih prava sukladno Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 51/00. i 56/00. - ispravak) te njihovoj primjeni u praksi (Tablica se prilaže uz Izvješće – *Prilog 1*.).

Ostvarivanje prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina, uglavnom je prema izvješćima jedinica na zadovoljavajućoj razini, podjednako kao i prethodnih godina. Jedinice izvještavaju da se prava koje se ne provode u praksi najvećim dijelom odnose na dvojezično ispisivanje natpisnih ploča kao i dvojezično ispisivanje naziva mjesta i geografskih lokaliteta.

Nadalje, jedinice su istaknule da pozivaju vijeća na sjednice i da vijeća aktivno sudjeluju na njima te su informirani o svim važnim odlukama koje se donose. Pojedine jedinice istaknule su da se programske aktivnosti ne provode zbog neaktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, dok su neke istaknule zadovoljstvo radom vijeća i predstavnika. Zanimljivo je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave istaknule da je pripadnicima nacionalnih manjina bitna infrastruktura te su pojedine jedinice u 2022. godini provele projekte izgradnje i poboljšanja infrastrukture u naseljima naseljenim nacionalnim manjinama (Brestovac, Čakovec, Dicmo, Drenovci i dr.).

Ministarstvo pravosuđa i uprave napominje da su pojedine jedinice u kojima ne postoji zakonski preduvjet za uvođenje ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma nacionalnih manjina od najmanje trećine stanovnika pripadnika nacionalne manjine izvijestile o uređenosti pojedinih prava koja se odnose na ravnopravnu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u svojim statutima; bilo za područje cijele jedinice ili u pojedinim naseljima. O navedenome su izvijestile sljedeće jedinice: Istarska županija (talijanski) i Bjelovarsko-bilogorska županija (albanski, češki, mađarski i srpski); gradovi: Poreč-Parenzo, Pula-Pola, Buje-Buie, Novigrad-Cittanova, Rovinj-Rovigno, Umag-Umago, Vodnjan-Dignano (talijanski), Vukovar i Vrbovsko (srpski), Daruvar (češki) te općine Bale-Valle, Brtonigla-Verteneglio, Funtana-Fontane, Fažana-Fasana, Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica, Motovun-Montona, Raša, Tar Vabriga-Torre Abrega, Vižinada-Visinada, Vrsar-Orsera (talijanski), Ernestinovo i Tordinci (mađarski), Kneževi Vinogradi i Donji Kukuruzari (srpski), Dežanovac (češki), Punitovci (slovački).

Vezano uz ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma češke nacionalne manjine u Općini Dežanovac, Ministarstvo pravosuđa i uprave navodi da je Općina Dežanovac izvijestila da je Statutom Općine Dežanovac od 10. prosinca 2021. godine propisano pravo da pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost mogu ispisivati nazive dvojezično/višejezično (članak 109. Statuta).

**Stanje ostvarivanja prava**

Prema izvještajima u e-Sustavu, i dalje u pojedinim jedinicama postoje izazovi u ostvarivanju u praksi pojedinih prava iz Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (primjerice: dvojezično ili višejezično ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova; dostava dvojezičnih ili višejezičnih materijala za sjednice općinskog ili gradskog vijeća, odnosno županijske skupštine vijećniku ili građaninu, dvojezično ili višejezično izdavanje javnih isprava, dvojezično ili višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje pisanih prometnih znakova i druge pisane oznake u prometu, dvojezično ili višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje naziva ulica i trgova, dvojezično ili višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje naziva mjesta i geografskih lokaliteta).

U odnosu na korištenje jezika i pisma nacionalne manjine u postupku pred upravnim tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Istarska županija je izvijestila da su službene osobe podučile stranku o pravu na vođenje postupka na talijanskom jeziku manjine u 65 postupaka, a stranka je to pravo iskoristila samo u jednom postupku u toj jedinici područne (regionalne) samouprave. Nadalje, Grad Rovinj-Rovigno izvijestio je da su službene osobe podučile stranku o pravu na vođenje postupka na jeziku manjine u 4.723 postupaka dok je 1.180 upravnih postupaka vođeno na talijanskom jeziku, a Grad Buje-Buie je izvijestio da je stranka podučena o pravu korištenja jezika i pisma u 7 postupaka, da se stranka izjasnila da se želi služiti jezikom i pismom nacionalne manjine u 3 postupka, dok se u ukupno 10 postupaka služila jezikom nacionalne manjine. Grad Umag izvijestio je da je u 200 postupaka službena osoba podučila stranku o pravu na korištenje jezika i pisma nacionalne manjine, međutim niti jedan postupak nije vođen na jeziku nacionalne manjine. Općina Negoslavci izvijestila je da je 102 upravnih postupaka vođeno na jeziku srpske nacionalne manjine.

**Uporaba jezika i pisma nacionalnih manjina u pravosuđu**

U dijelu koji se odnosi na primjenu odredbe članka 12. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kojim je uređena ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine u postupku pred sudbenim tijelima prvog stupnja, ispod ovoga teksta u Tablicu 1. uneseni su podaci o broju sudskih postupaka koji su vođeni na jeziku nacionalne manjine, kao i broju predmeta u kojima su stranke odbile vođenje postupka na jeziku i pismu nacionalnih manjina u 2022. godini.

Na općinskim sudovima u 2022. godini vodilo se ukupno 5 postupaka, i to 3 kaznena i dva parnična postupka na jezicima nacionalnih manjina, a u njih 9 stranka je odbila pravo vođenja postupka na manjinskom jeziku (svih 9 su prekršajni postupci).

Na Općinskom sudu u Puli na talijanskom jeziku vođen je jedan kazneni postupak i dva parnična postupka, dok je u 9 postupaka (prekršajnih) stranka odbila pravo vođenja postupka na talijanskom jeziku.

Na Općinskom sudu u Virovitici vodio se jedan kazneni postupak na mađarskom jeziku, dok je na Općinskom sudu u Sisku vođen jedan kazneni postupak na ukrajinskom jeziku.

*Tablica 1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVJEŠĆE O PREDMETIMA KOJI SU VOĐENI ILI SU MOGLI BITI VOĐENI NA MANJINSKOM JEZIKU od 01.01.2022. do 31.12.2022. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANJINSKI JEZIK | VRSTA SUDSKOG POSTUPKA | | | | | | | | | | | | UKUPNO VOĐENIH | UKUPNO STRANKA ODBILA PRAVO | |
| KAZNENI | | PARNIČNI | | VANPARNIČNI | | OSTAVINSKI | | ZEMLJIŠNOKNJIŽNI | | PREKRŠAJNI | |
| VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO | VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO | VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO | VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO | VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO | VOĐEN | STRANKA ODBILA PRAVO |  |  |
| TALIJANSKI JEZIK | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| MAĐARSKI JEZIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ČEŠKI JEZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLOVAČKI JEZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSINSKI JEZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKRAJINSKI JEZIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SRPSKI JEZIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO** | **3** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9** | **5** | **9** |

**Osobne iskaznice na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

Odredbom članka 9. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, propisano je da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da se obrazac osobne iskaznice tiska i popunjava i na jeziku i pismu kojim se služe. Prema odredbi članka 7. stavaka 2. i 3. Zakona o osobnoj iskaznici („Narodne novine“, br. 62/15., 42/20., 144/20. i 114/22.), kada je to utvrđeno posebnim zakonom ili međunarodnim ugovorima, obrazac osobne iskaznice za osobu pripadnika nacionalne manjine, tiska se i na jeziku nacionalne manjine, a popunjava na hrvatskom jeziku latiničnim pismom i jeziku i pismima pripadnika nacionalnih manjina.

Podaci o broju izdanih osobnih iskaznica tiskanih na jeziku i pismu nacionalnih manjina za 2022. (radi usporedbe prikazani su podaci i za 2021.):

*Tablica 2.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nacionalna manjina** | **Godina izdavanja osobne iskaznice na jeziku i pismu nacionalnih manjina** | |
| **2021.** | **2022.** |
| **Broj izdanih osobnih iskaznica** | |
| talijanska nacionalna manjina | 3.638 | 3.871 |
| srpska nacionalna manjina | 131 | 143 |
| mađarska nacionalna manjina | 50 | 46 |
| češka nacionalna manjina | 47 | 69 |
| slovačka nacionalna manjina | 4 | 4 |
| rusinska nacionalna manjina | 3 | 0 |
| **U K U P N O** | 3.873 | **4.133** |

Ukupno gledajući, u 2022. godini povećan je broj izdanih osobnih iskaznica u odnosu na 2021. godinu. Najveći, i pritom povećan broj dvojezičnih osobnih iskaznica, kao i u prethodnim razdobljima na godišnjoj razini, zatražili su pripadnici talijanske i srpske nacionalne manjine, a u odnosu na 2021. godinu povećao se i broj izdanih osobnih iskaznica tiskanih na jeziku i pismu češke nacionalne manjine.

**Izdavanje isprava te vođenje upravnih postupaka na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Policijska uprava istarska s pripadajućim policijskim postajama ukupno je izdala 309dvojezičnih uvjerenja na talijanskom jeziku, dok u drugim policijskim upravama s pripadajućim policijskim postajama nema evidentiranih izdavanja dvojezičnih uvjerenja o prebivalištu.

U 2022. godini u policijskim upravama i pripadajućim policijskim postajama nije vođen niti jedan upravni postupak na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Za provedbu navedenih postupaka (izdavanja osobnih iskaznica pripadnicima nacionalnih manjina i dvojezičnih uvjerenja o prebivalištu) nisu bila potrebna novčana sredstva iz Državnog proračuna.

1. OČUVANJE TRADICIJSKIH NAZIVA I OZNAKA TE UPORABA ZNAMENJA I SIMBOLA NACIONALNIH MANJINA

Pravo na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja, od značaja za povijest i kulturu nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odnosno, uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina propisana su statutima pojedinih jedinica samouprave.

Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka, davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu nacionalne manjine, sukladno podacima iz e-Sustava, pravo je koje su statutom uredile 32 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Tablica se prilaže uz Izvješće – *Prilog 2*.).

Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina, sukladno dostavljenim podacima u e-Sustavu, pravo je koje je Statutom uredilo 50 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Tablica se prilaže uz Izvješće – *Prilog 3*.).

Pripadnici nacionalnih manjina prava na uporabu znamenja i simbola ostvaruju posebice u prigodama kulturnih i svečanih događanja i sličnih aktivnosti.

U 2022. godini Ministarstvo pravosuđa i uprave nije zaprimilo ni jednu predstavku niti je evidentiralo bilo kakvu primjedbu vezano za ostvarivanje prava na očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te na uporabu znamenja i simbola pripadnika nacionalnih manjina.

1. ODGOJ I OBRAZOVANJE NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA

Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 51/00. i 56/00. - ispravak), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, br. 63/08. i 90/10.), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08. i 90/10.), Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br. 63/08. i 90/10.), kao i ostali propisi, čine temeljni zakonodavni okvir kojim se uređuje i jamči pravo pripadnicima nacionalnih manjina na odgoj i obrazovanje na svome jeziku i pismu. Pripadnici nacionalnih manjina sami predlažu i odabiru model i program odgoja i obrazovanja u skladu s postojećim propisima.

Na kraju školske i pedagoške godine 2021./2022. odgojem i obrazovanjem na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sustavu ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja bilo je obuhvaćeno ukupno 10.266 djece i učenika (4.952 m/5.314 ž) u 269 dječjih vrtića i škola s 1.108 odgojno-obrazovnih skupina/razrednih odjela i 1.503 odgajatelja, učitelja i nastavnika.

*Tablica 1. Ukupni brojčani pokazatelji za dječje vrtiće, osnovne i srednje škole na kraju školske i pedagoške 2021./2022. godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021./2022.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nacionalna manjina** | **DV** | | | | **OŠ** | | | | **SŠ** | | | | **Ukupno** | | | | |
| **Broj djece** | **Broj DV** | **Broj skupina** | **Broj odgojitelja** | **Broj učenika** | **Broj OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj skupina** | **Broj učitelja** | **Broj učenika** | **Broj SŠ** | **Broj skupina** | **Broj nastavnika** | **Broj djece/ učenika** | **Broj ustanova** | **Broj skupina** | **Broj odgojno-obrazovnih radnika** |
| **Albanci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 16 | 35 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 207 | 18 | 37 | 11 |
| **Bošnjaci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 8 | 16 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 102 | 10 | 18 | 7 |
| **Česi** | 186 | 2 | 9 | 18 | 650 | 29 | 80 | 53 | 67 | 5 | 8 | 6 | 903 | 36 | 97 | 77 |
| **Židovi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 8 | 2 |
| **Mađari** | 110 | 4 | 5 | 10 | 791 | 45 | 146 | 115 | 52 | 8 | 18 | 30 | 953 | 57 | 169 | 155 |
| **Makedonci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6 | 12 | 5 | 25 | 3 | 6 | 3 | 104 | 9 | 18 | 8 |
| **Nijemci i Austrijanci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 3 | 17 | 10 |
| **Poljaci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 |
| **Rusini** | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 14 | 3 |
| **Rusi** | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 6 | 25 | 6 | 19 | 1 | 4 | 1 | 323 | 7 | 29 | 7 |
| **Slovaci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 17 | 53 | 10 | 24 | 2 | 5 | 2 | 399 | 19 | 58 | 12 |
| **Slovenci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 8 | 16 | 3 | 75 | 3 | 6 | 3 | 269 | 11 | 22 | 6 |
| **Srbi** | 500 | 6 | 26 | 52 | 2.111 | 68 | 271 | 365 | 554 | 7 | 70 | 211 | 3.165 | 81 | 367 | 628 |
| **Talijani** | 1.083 | 15 | 55 | 111 | 1.598 | 17 | 115 | 314 | 613 | 5 | 71 | 148 | 3.294 | 37 | 241 | 573 |
| **Ukrajinci** | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | 9 | 3 |
| **Ukupno** | **1.879** | **27** | **95** | **191** | **6.923** | **211**[[1]](#footnote-1) | **821** | **904** | **1.464** | **31**[[2]](#footnote-2) | **192** | **408** | **10.266** | **269**[[3]](#footnote-3) | **1.108** | **1.503** |

**RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina organizira se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), kao i drugim propisima. Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu biti na jeziku i pismu nacionalne manjine i dvojezični, a provode se u odgojno-obrazovnim skupinama određene nacionalne manjine i u predškolskim ustanovama osnovanim za djecu pripadnike nacionalnih manjina. Dvojezični programi su programi koji se realiziraju na hrvatskom jeziku i materinskom jeziku nacionalne manjine u ravnomjernoj zastupljenosti. Dio programa predškolskog odgoja na jeziku i pismu nacionalne manjine obvezno se izvodi i na hrvatskome jeziku u trajanju od najmanje 10 sati tjedno po odgojno-obrazovnoj skupini.

**Brojčani pokazatelji ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

Na kraju pedagoške godine 2021./2022. ukupno su 64 dječja vrtića koji provode program javnih potreba za djecu pripadnike nacionalnih manjina s ukupno 2.489 djece rane i predškolske dobi za koje je u Državnom proračunu Republike Hrvatske u 2022. godini izdvojeno ukupno 1.798.225,00 kuna u skladu s člankom 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Program javnih potreba za djecu pripadnike nacionalnih manjina tijekom pedagoške godine 2021./2022. dječji vrtići provodili su za djecu albanske, bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke, srpske, talijanske i židovske nacionalne manjine. Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 141/22.), sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje programa javnih potreba mogu se koristiti za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu stručne i dječje literature te za ostale potrebe sa svrhom povećanja kvalitete provedbe odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. navedenog Pravilnika.

*Tablica 2. Broj djece, ustanova i odgojno-obrazovnih skupina u koje su uključena djeca pripadnici nacionalnih manjina, a koji se financiraju uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DJEČJI VRTIĆI – NACIONALNE MANJINE – UKUPNO** | | | | | | | | | |
| **početak 2021./2022.** | | | | | **kraj 2021/2022.** | | | | |
| **Program na materinskom jeziku** | | **Program za pripadnike nacionalnih manjina** | | **Program na materinskom jeziku** | | | **Program za pripadnike nacionalnih manjina** | |
| **Broj djece** | **Broj**  **DV** | **Broj djece** | **Broj DV** | | **Broj djece** | **Broj**  **DV** | **Broj djece** | **Broj DV** |
| 2.048 | 27 | 504 | 51 | | 1.879 | 27 | 610 | 37 |

Na kraju pedagoške godine 2021./2022. u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, predškolski odgoj na materinskom jeziku nacionalnih manjina provodio se u 26 dječjih vrtića i jednoj osnovnoj školi (ukupno 27 odgojno-obrazovnih ustanova) s 95 odgojno-obrazovnih skupina, 1.879 djece (923m/956ž) i 191 odgajateljem, od čega je 186 djece pripadnika češke nacionalne manjine, 110 djece pripadnika mađarske nacionalne manjine, 500 djece pripadnika srpske nacionalne manjine i 1.083 djece pripadnika talijanske nacionalne manjine.

*Tablica 3. Brojčani pokazatelji za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u programima na materinskom jeziku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj djece**  **m/ž** | **Broj DV** | **Broj skupina** | **Broj**  **odgojitelja** | **Broj djece**  **m/ž** | **Broj DV** | **Broj skupina** | **Broj odgojitelja** |
| **Česi** | 186  77/109 | 2 | 8 | 16 | 186  77/109 | 2 | 9 | 18 |
| **Mađari** | 106  56/50 | 4 | 8 | 11 | 110  59/51 | 4 | 5 | 10 |
| **Srbi** | 562  273/289 | 6[[4]](#footnote-4) | 30 | 50 | 500  238/262 | 6[[5]](#footnote-5) | 26 | 52 |
| **Talijani** | 1.194  608/586 | 15 | 74 | 146 | 1.083  549/534 | 15 | 55 | 111 |
| **Ukupno** | **2.048**  **1.014/1.034** | **27** | **120** | **223** | **1.879**  **923/956** | **27** | **95** | **191** |

Dječji vrtići u kojima se izvode programi na materinskom jeziku i pismu nacionalnih manjina su:

1. srpska nacionalna manjina

DV Sunce u Dvoru, DV Mali princ u Osijeku, DV Liliput u Boboti, DV Zlatokosa u Borovu, DV Vukovar II u Vukovaru te Predškolski odgoj pri OŠ Negoslavci

1. mađarska nacionalna manjina

DV Grlica u Bilju, DV Zeko u Kneževim Vinogradima, PKC Mađara u RH - DV Bobita u Osijeku i DV Potočnica u Zagrebu

1. talijanska nacionalna manjina

DV Rijeka u Rijeci, DV Cvrčak u Malom Lošinju, DV Opatija u Opatiji, Talijanski DV Pinokio u Zadru, DV Pjerina Verbanac u Labinu, DV Naridola u Rovinju, DV Petar Pan u Vodnjanu, PU Rin Tin Tin u Puli, DV Suncokret u Novigradu, TDV Mrvica u Bujama, DV Paperino u Poreču, DV Duga u Umagu, TDV Girotondo Vrtuljak u Umagu, DV Kalimero u Brtonigli i DV Sunce u Fažani

1. češka nacionalna manjina

Češki DV Ferde Mravenca u Daruvaru i Češki DV u Končanici.

*Grafikon 1. Uključenost djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne*

*manjine na kraju pedagoške godine 2021./2022.*

**OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Odgoj i obrazovanje učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim školama organizira se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao i drugim propisima. Propisana su tri modela organiziranja i provođenja nastave:

* model A po kojemu se cjelokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz obvezno učenje hrvatskog jezika u istom broju sati u kojem se uči jezik manjine. Učenici imaju pravo i obvezu učiti dodatne sadržaje važne za manjinsku zajednicu. Ovaj model nastave provodi se u posebnoj ustanovi, ali ga je moguće provoditi u ustanovama s nastavom na hrvatskom jeziku u posebnim odjelima s nastavom na jeziku i pismu manjine
* model B po kojemu se nastava izvodi dvojezično. Prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskome jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine. Nastava se provodi u ustanovi s nastavom na hrvatskome jeziku, ali u posebnim odjelima
* model C po kojemu se nastava izvodi na hrvatskome jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine. Dodatna satnica u trajanju od pet školskih sati tjedno obuhvaća učenje jezika i književnosti nacionalne manjine, geografije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti.

**Brojčani pokazatelji osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim školama provodi se na temelju triju modela organiziranja i provođenja nastave (modeli A, B ili C). Na kraju školske godine 2021./2022. osnovnoškolskim odgojem i obrazovanjem na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svim modelima obrazovanja obuhvaćeno je ukupno 6.923 učenika (3.346 m/3.577ž) u 151 matičnoj školi i 60 područnih škola s 821 razrednim odjelom/odgojno-obrazovnom skupinom i 904 učitelja.

*Tablica 4. Ukupan broj učenika uključenih u nastavu po modelima A, B i C, ukupan broj osnovnih škola, razrednih odjela, odgojno-obrazovnih skupina i učitelja*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OSNOVNE ŠKOLE – NACIONALNE MANJINE – UKUPNO** | | | | | | | |
| **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj**  **raz. odjela/**  **skupina** | **Broj učitelja** | **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj**  **raz. odjela/ skupina** | **Broj**  **učitelja** |
| **6.983**  **3.340/3.643** | **211** | **815** | **894** | **6.923**  **3.346/3.577** | **211** | **821** | **904** |

**Model A**

Nastava u modelu A provodi se u pet županija, 32 matične i 25 područnih škola s 321 razrednim odjelom, 3.515 (1.729 m/1.786 ž) učenika i 756 učitelja.

*Tablica 5. Broj učenika, osnovnih škola, razrednih odjela i učitelja u nastavi po modelu A*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj učitelja** | **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj učitelja** |
| **Česi** | 279  140/139 | 6 | 24 | 40 | 283  142/141 | 6 | 25 | 41 |
| **Mađari** | 173  84/89 | 8 | 26 | 68 | 176  93/83 | 8 | 30 | 72 |
| **Srbi** | 1.478  762/716 | 27 | 147 | 325 | 1.458  749/709 | 26 | 151 | 329 |
| **Talijani** | 1.640  751/889 | 17 | 116 | 314 | 1.598  745/853 | 17 | 115 | 314 |
| **Ukupno**  **Model A** | **3.570**  **1.737/1.833** | **58** | **313** | **747** | **3.515**  **1.729/1.786** | **57** | **321** | **756** |

**Model B**

Nastava u modelu B provodi se u dvije županije, tri matične i dvije područne škole sa sedam razrednih odjela, 34 (14 m/20 ž) učenika i 30 učitelja.

*Tablica 6. Broj učenika, osnovnih škola, razrednih odjela i učitelja u nastavi po modelu B*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | | **kraj 2021./2022.** | | | | | | |
| **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj**  **raz. odjela** | | **Broj**  **učitelja** | **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | | **Broj**  **raz. odjela** | | **Broj učitelja** | |
| **Mađari** | 35  19/16 | 3 | 7 | 25 | | 28  11/17 | | 3 | | 5 | | 24 | |
| **Srbi** | 10  5/5 | 2 | 3 | 5 | | 6  3/3 | | 2 | | 2 | | 6 | |
| **Ukupno**  **Model B** | **45**  **24/21** | **5** | **10** | | **30** | **34**  **14/20** | **5** | | **7** | | **30** | |

**Model C**

Nastava u modelu C provodi se u 18 županija, 116 matičnih i 33 područne škole s 493 odgojno-obrazovne skupine, 3.374 (1.603m/1.771ž) učenika i 118 učitelja. U 23 škole ustrojena je nastava po modelu C na dva ili više jezika nacionalnih manjina.

*Tablica 7. Broj učenika, osnovnih škola, odgojno-obrazovnih skupina i učitelja u nastavi po modelu C*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj odgojno-obrazovnih skupina** | **Broj**  **učitelja** | **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj**  **OŠ (MŠ i PŠ)** | **Broj odgojno-obrazovnih skupina** | **Broj**  **učitelja** |
| **Albanci** | 200  91/109 | 16 | 34 | 9 | 192  88/104 | 16 | 35 | 9 |
| **Bošnjaci** | 82  38/44 | 8 | 16 | 5 | 82  38/44 | 8 | 16 | 5 |
| **Česi** | 366  173/193 | 23 | 60 | 12 | 367  175/192 | 23 | 55 | 12 |
| **Židovi** | 101  53/48 | 1 | 8 | 2 | 100  52/48 | 1 | 8 | 2 |
| **Mađari** | 595  253/342 | 34 | 113 | 20 | 587  249/338 | 34 | 111 | 19 |
| **Makedonci** | 78  30/48 | 6 | 11 | 5 | 79  31/48 | 6 | 12 | 5 |
| **Nijemci i Austrijanci** | 291  126/165 | 3 | 17 | 10 | 265  131/134 | 3 | 17 | 10 |
| **Poljaci** | 23  14/9 | 1 | 4 | 1 | 31  19/12 | 1 | 4 | 1 |
| **Rusini** | 74  41/33 | 4 | 14 | 3 | 72  40/32 | 4 | 14 | 3 |
| **Rusi** | 300  126/174 | 7 | 26 | 6 | 304  134/170 | 6 | 25 | 6 |
| **Slovaci** | 390  196/194 | 18 | 55 | 9 | 375  196/179 | 17 | 53 | 10 |
| **Slovenci** | 182  99/83 | 7 | 14 | 3 | 194  103/91 | 8 | 16 | 3 |
| **Srbi** | 612  302/310 | 38 | 111 | 29 | 647  307/340 | 40 | 118 | 30 |
| **Ukrajinci** | 74  37/37 | 5 | 9 | 3 | 79  40/39 | 5 | 9 | 3 |
| **Ukupno**  **Model C** | **3.368**  **1.579/1.789** | **148**[[6]](#footnote-6) | **492** | **117** | **3.374**  **1.603/1.771** | **149**[[7]](#footnote-7) | **493** | **118** |

*Grafikon 2. Broj učenika u programima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A, B i C)*

**Izdane suglasnosti za ustroj nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim školama**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je za školsku godinu 2022./2023. sljedeće suglasnosti osnovnim školama:

* suglasnost za ustroj nastave Jezika i pisma romske nacionalne manjine (model C) u OŠ Kuršanec, OŠ Podturen i OŠ Orehovica
* suglasnost za ustroj nastave Makedonskog jezika i kulture (model C) u OŠ „Ivan Benković“ iz Dugog Sela
* suglasnost za ustroj nastave Srpskog jezika i kulture (model C) u OŠ Lipik, OŠ Davorina Trstenjaka iz Hrvatske Kostajnice i OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka
* suglasnost za ustroj nastave Slovenskog jezika i kulture (model C) u OŠ Milana Langa iz Bregane
* suglasnost za povećanje broja sati nastave Češkog jezika i kulture (model C) u OŠ Slavka Kolara iz Hercegovca
* suglasnost za povećanje broja sati nastave Srpskog jezika i kulture (model C) u OŠ Obrovac.

Ukupno je izdano osam suglasnosti za ustroj nastave i dvije suglasnosti za povećanje broja sati nastave.

**SREDNJOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Odgoj i obrazovanje učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u srednjim školama organizira se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi kao i drugim propisima. Propisana su tri modela organiziranja i provođenja nastave:

* model A po kojem se cjelokupna nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz obavezno učenje hrvatskog jezika prema utvrđenom nastavnom planu i programu. Učenici imaju pravo i obvezu učiti dodatne sadržaje važne za manjinsku zajednicu. Ovaj model nastave provodi se u školi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine, ali ga je moguće provoditi i u ustanovama s nastavom na hrvatskom jeziku u posebnim razrednim odjelima ili obrazovnim skupinama s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine
* model B po kojemu se nastava izvodi dvojezično. Prirodna grupa predmeta uči se na hrvatskome jeziku, a društvena grupa predmeta na jeziku nacionalne manjine. Nastava se provodi u ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku, ali u posebnim odjelima
* model C po kojemu se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih njegovanju jezika i kulture nacionalne manjine. Dodatna satnica u trajanju od pet školskih sati tjedno obuhvaća učenje jezika i književnosti nacionalne manjine, geografije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti.

**Brojčani pokazatelji srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina**

Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina u srednjim školama provodi se na temelju triju modela organiziranja i provođenja nastave (modeli A, B ili C). Na kraju školske godine 2021./2022. srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svim modelima obrazovanja obuhvaćeno je ukupno 1.464 učenika (683 m/781 ž) u 31 srednjoj školi sa 192 razredna odjela/odgojno-obrazovne skupine i 408 nastavnika.

*Tablica 8. Ukupan broj učenika uključenih u nastavu po modelima A, B i C, ukupan broj srednjih škola, razrednih odjela, odgojno-obrazovnih skupina i nastavnika*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SREDNJE ŠKOLE – NACIONALNE MANJINE – UKUPNO** | | | | | | | |
| **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj učenika m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. odjela/ odgojno-obrazovnih skupina** | **Broj**  **nastavnika** | **Broj učenika m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. djela/**  **odgojno-obrazovnih skupina** | **Broj**  **nastavnika** |
| **1.366**  **641/725** | **30** | **186** | **404** | **1.464**  **683/781** | **31** | **192** | **408** |

**Model A**

Nastava u modelu A provodi se u pet županija, 11 srednjih škola sa 138 razrednih odjela, 1.160 (575 m/585 ž) učenika i 383 nastavnika.

*Tablica 9. Broj učenika srednjih škola, razrednih odjela i nastavnika koji su obuhvaćenim nastavom po modelu A*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | | |
| **Broj učenika m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj**  **nastavnika** | **Broj učenika m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj**  **nastavnika** |
| **Mađari** | 30  17/13 | 1 | 10 | 27 | 39  22/17 | 1 | 11 | 28 |
| **Srbi** | 500  258/242 | 6 | 58 | 206 | 517  275/242 | 6 | 60 | 208 |
| **Talijani** | 544  263/281 | 4 | 66 | 146 | 604  278/326 | 4 | 67 | 147 |
| **Ukupno**  **Model A** | **1.074**  **538/536** | **11** | **134** | **379** | **1.160**  **575/585** | **11** | **138** | **383** |

**Model B**

Nastava u modelu B provodi se u jednoj županiji, jednoj srednjoj školi s tri razredna odjela, 23 (9 m/14 ž) učenika i tri nastavnika.

*Tablica 10. Broj učenika srednjih škola, razrednih odjela i nastavnika koji su obuhvaćeni nastavom po modelu B*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj**  **učenika**  **m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj**  **nastavnika** | **Broj**  **učenika**  **m/ž** | | **Broj SŠ** | **Broj**  **raz. odjela** | **Broj**  **nastavnika** |
| **Česi** | 6  4/2 | 1 | 1 | 2 | 23  9/14 | | 1 | 3 | 3 |
| **Ukupno Model B** | **6**  **4/2** | **1** | **1** | **2** | **23**  **9/14** | | **1** | **3** | **3** |

**Model C**

Nastava u modelu C provodi se u 11 županija, 19 srednjih škola s 48 odgojno-obrazovnih skupina, 281 (99 m/182 ž) učenikom i 22 nastavnika. U četiri škole ustrojena je nastava po modelu C na dva ili više jezika nacionalnih manjina.

Tablica 11. Broj učenika srednjih škola, odgojno-obrazovnih skupina i nastavnika koji su obuhvaćeni nastavom po modelu C

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalne**  **manjine** | **početak 2021./2022.** | | | | **kraj 2021./2022.** | | | |
| **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj skupina** | **Broj**  **nastavnika** | **Broj učenika**  **m/ž** | **Broj SŠ** | **Broj skupina** | **Broj**  **nastavnika** |
| **Albanci** | 12  5/7 | 1 | 2 | 1 | 15  10/5 | 2 | 2 | 2 |
| **Bošnjaci** | 20  3/17 | 2 | 2 | 2 | 20  3/17 | 2 | 2 | 2 |
| **Česi** | 45  10/35 | 4 | 5 | 3 | 44  10/34 | 4 | 5 | 3 |
| **Mađari** | 21  7/14 | 3 | 7 | 2 | 13  3/10 | 2 | 7 | 2 |
| **Makedonci** | 24  7/17 | 3 | 6 | 3 | 25  8/17 | 3 | 6 | 3 |
| **Rusi** | 19  6/13 | 1 | 4 | 1 | 19  7/12 | 1 | 4 | 1 |
| **Slovaci** | 21  8/13 | 2 | 5 | 2 | 24  9/15 | 2 | 5 | 2 |
| **Slovenci** | 76  27/49 | 3 | 6 | 3 | 75  27/48 | 3 | 6 | 3 |
| **Srbi** | 39  26/13 | 3 | 10 | 5 | 37  22/15 | 3 | 10 | 3 |
| **Talijani** | 9  0/9 | 1 | 4 | 1 | 9  0/9 | 1 | 4 | 1 |
| **Ukupno model C** | **286**  **99/187** | **18**[[8]](#footnote-8) | **51** | **23** | **281**  **99/182** | **19**[[9]](#footnote-9) | **51** | **22** |

*Grafikon 3. Broj učenika u programima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina*

*(model A, B i C)*

**Izdane suglasnosti za ustroj nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina u srednjim školama**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je za školsku godinu 2022./2023. sljedeće suglasnosti srednjim školama:

* suglasnost za ustroj nastave Slovenskog jezika i kulture (model C) u Gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu
* suglasnost za ustroj nastave Srpskog jezika i kulture (model C) u Srednjoj školi Ivana Trnskoga u Hrvatskoj Kostajnici.

Ukupno su izdane dvije suglasnosti za ustroj nastave.

**POSEBNI OBLICI NASTAVE**

**Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetne škole) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022.**

U svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Navedeno Ministarstvo svake godine objavljuje Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kojemu je jedan od glavnih ciljeva, u suradnji s udrugama nacionalnih manjina koje djeluju na području odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina kao ravnopravnim partnerima, provoditi programe koji će učenicima omogućiti stjecanje novih vještina i znanja. Prednost u pohađanju posebnih oblika nastave jezika i kulture nacionalnih manjina (ljetne škole) imaju oni učenici pripadnici nacionalnih manjina koji zbog objektivnih razloga nisu u mogućnosti pohađati poznate modele nastave (A, B, C) radi disperzivnosti stanovanja. Opći cilj poziva jest poticati skrb o obrazovanju svih učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te povećati mogućnosti učenicima pripadnicima nacionalnih manjina da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje i vještine u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Na temelju navedenoga Javnog poziva u šk. god. 2021./2022. osigurano je sufinanciranje za provedbu šest ljetnih škola (za albansku, češku, srpsku, ukrajinsku i rusinsku nacionalnu manjinu) u ukupnom iznosu od 700.700,00 kuna, na kojima je sudjelovalo 539 učenika.

**Javni poziv za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini**

U svrhu poticanja provedbe različitih programa nacionalnih manjina Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje različitih posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (stručno usavršavanje odgojitelja te učitelja i nastavnika koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, održavanje literarnih, dramskih i drugih izvannastavnih aktivnosti te drugi oblici školovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, natjecanje učenika pripadnika nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama (pisanom, likovnom stvaralaštvu i slično), manifestacije obilježavanja značajnih datuma za nacionalne manjine, tiskanje časopisa, brošura i knjiga koje pomažu promociji jezika nacionalne manjine te se koriste u svrhe edukacije učenika osnovnih i srednjih škola.

Na temelju navedenoga Javnog poziva u 2022. godini osigurano je sufinanciranje za provedbu 42 posebna programa nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 454.000,00 kuna.

**STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELTNIKA U NASTAVI NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA**

U Agenciji za odgoj i obrazovanje zaposleno je za potrebe nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina pet viših savjetnika: dva viša savjetnika za talijansku nacionalnu manjinu s punim radnim vremenom, dva viša savjetnika za srpsku nacionalnu manjinu s punim radnim vremenom i jedan viši savjetnik za mađarsku nacionalnu manjinu s pola radnog vremena. Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodatno sufinancira rad jednog školskog nadzornika-savjetnika češke nacionalne manjine s pola radnog vremena i jednog školskog nadzornika-savjetnika srpske nacionalne manjine s pola radnog vremena.

Stručno usavršavanje odgajatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina provodi se kontinuirano te je u nadležnosti Agencije za odgoj i obrazovanje koja obavlja stručne i savjetodavne poslove u području odgoja i obrazovanja. Viši savjetnici i školski nadzornici-savjetnici organizirali su tijekom školske godine 2021./2022. na državnoj razini (zajednički) stručni skup za sve nacionalne manjine. Dvodnevni državni stručni skup pod naslovom „Očuvanje identiteta nacionalne manjine kao temelj za stjecanje znanja, vještina i kompetencija“ bio je namijenjen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji izvode nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odnosno svim onim školskim ustanovama koje imaju ustrojen i organiziran neki od modela i oblika obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Državni skup održan je na daljinu, od 18. do 19. svibnja 2022. godine te je u radu skupa sudjelovalo 166 sudionika. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje organizirani su i održani tijekom 2022. godine i ostali stručni skupovi:

**Talijanska nacionalna manjina**

Održano je 14 stručnih skupova za škole koje provode nastavu po modelu A:

1. Suvremena talijanistika: jezik, komunikacija i talijanska kultura, 3. MODUL - za odgojitelje: Razvoj književnog stvaralaštva za djecu predškolske dobi: vrijednosti i stavovi suvremene književnosti, 17. veljače 2022., Rijeka, 15 sudionika
2. Suvremena talijanistika: jezik, komunikacija i talijanska kultura, 3. MODUL - za učitelje razredne nastave: Razvoj književnog stvaralaštva u razrednoj nastavi: vrijednosti i stavovi suvremene književnosti, 17. veljače 2022., Rijeka, 19 sudionika
3. Suvremena talijanistika: jezik, komunikacija i talijanska kultura, 1. MODUL (učitelji i nastavnici predmetne nastave): Suvremeni talijanski jezik: primjena, značenja i oblici, 17. veljače 2022., *online*, 42 sudionika
4. Suvremena talijanistika: jezik, komunikacija i talijanska kultura, 2. MODUL: Talijansko društvo, jezik i kultura XX. stoljeća, 18. veljače 2022., *online*, 32 sudionika
5. Komunikacija i vrednovanje kao strateška vještina u rješavanju kritičnih stanja u odgojno-obrazovnom sustavu temeljem smjernica međupredmetnih tema i nacionalnih kurikuluma, II. godina, I. dio, 31. ožujka 2022., *online*, 114 sudionika
6. Slušanje, govorenje i razgovor, 22. travnja 2022., *online*, 73 sudionika
7. Dječja književnost i interakcija govora u odgoju - za odgojitelje i učitelje razredne nastave, 8. lipnja 2022., Pula, 31 sudionik
8. Komunikacija i vrednovanje kao strateška vještina u rješavanju kritičnih stanja u odgojno-obrazovnom sustavu temeljem smjernica međupredmetnih tema i nacionalnih kurikuluma, II. godina, II. dio, 30. kolovoza 2022., Rijeka, 64 sudionika
9. Putovanje u povijest i povijest umjetnosti Istre i regije Kvarnerskog zaljeva. Europski dani kulturne baštine, 20. rujna 2022., Rovinj, 32 sudionika
10. Kamishibai umijeće u pričanju priča u japanskoj kulturi - za odgojitelje i učitelje razredne nastave, 23. rujna 2022., Pula, 23 sudionika
11. Putovanje u književno stvaralaštvo talijanske nacionalne zajednice, Talijanski jezik kao sredstvo i alat razvoja nacionalnog identiteta, I. SESIJA, 17. listopada 2022., Rovinj, 20 sudionika
12. Putovanje u književno stvaralaštvo talijanske nacionalne zajednice, Talijanski jezik kao sredstvo i alat razvoja nacionalnog identiteta, II. SESIJA, 18. listopada 2022., Rovinj, 20 sudionika
13. Slušanje, govorenje i razgovor, I. sesija: 11. studenoga 2022., *online*, 57 sudionika;

II. sesija, 12. studenoga 2022., *online*, 26 sudionika;

III. sesija, 23. studenoga 2022., *online*, 68 sudionika

1. Suvremena talijanistika: jezik, komunikacija i talijanska kultura, 2. MODUL (za učitelje razredne nastave), Talijansko društvo, jezik i kultura XX. stoljeća, 30. studenoga. 2022., Rijeka, 14 sudionika.

**Češka nacionalna manjina**

Održana su tri državna stručna skupa i osam županijskih stručnih skupova u sklopu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika češke nacionalne manjine u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama:

1. Interdisciplinarni stručni skup za sve odgojno-obrazovne radnike češke manjine – Teme: 1. Povijest češke manjine u Hrvatskoj, 2. Aktualnosti iz obrazovanja na češkom jeziku i planirane aktivnosti Saveza Čeha u 2022. godini, 3. Češka manjina u Vojvodini, 4. Najčešće pogreške u češkom jeziku govornika češke manjine u Republici Hrvatskoj, 5. Rizici učiteljske profesije, online, 21. siječnja 2022., 63 sudionika
2. Seminar za sve odgojno-obrazovne radnike češke manjine u Češkoj Republici - Pravilan izgovor čeških glasova - Teme: 1. Logopedijska prevencija u praksi nastave češkoga jezika, 2. Izgovor i poduka izgovora glasova h-ch, ď-ť, 3. Izgovor i poduka izgovora glasova ř-r, 4. Različitosti češkoga i hrvatskoga izgovora glasova, 5. Osnovna škola Smržovka (razgledanje škole, upoznavanje projekata škole), 6. Osnovna škola Lesní, Liberec (razgledanje škole, kolegijalno opažanje i analiza nastavnih sati sa sustručnjacima, program Step by step), 7. Kazališna predstava Jiří Havelka: Společenstvo vlastníků, 8. IQLandia Science Centrum, Liberec, 9. Botanički vrt, Liberec, 10. Izrada stakla puhanjem, Harrachov, 11. Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou, 12. NP Krkonoše, Mumlavský vodopád, Češka Republika, Liberec – Smržovka, 19. - 23. travnja 2022., 17 sudionika
3. Stručni skup za sve odgojno-obrazovne radnike češke manjine - Metode dramskog stvaralaštva u nastavi - Teme: 1. Predmet Dramski odgoj u nastavi u Češkoj Republici, 2. Dramsko-odgojne metode pri obradi književnog djela, 3. Rad s ulogom kao osnovnim sredstvom u dramskom odgoju, 4. Cjelovita dramsko-odgojna lekcija na priči iz češke književnosti za djecu - Radek Malý: František z kaštanu, Anežka ze slunečnic, Daruvar, 28. listopada 2022., 14 sudionika
4. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika po modelima A i B - Teme: 1. Ivica i Marica - pokazni sat primjera dobre prakse, 2. Motivacija za upis u prve razrede čeških škola, 3. Razno: a) projekt Čeština nezná hranice, b) 1. natjecanje iz češkog materinskog, c) Erazmus+ studenti iz Češke Republike na stažiranju u češkim školama, d) daljnja stručna usavršavanja, Daruvar, 5. siječnja 2022., 12 sudionika
5. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika po modelima A i B - Teme: 1. Daniela Fischerová: Tetovaná teta - metodički pristup zbirci pjesama, 2. Fantastika u nastavi Češkog jezika, 3. Učimo iz vlastitih grešaka, 4. Razno, Daruvar, 26. travnja 2022., 14 sudionika
6. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika po modelima A i B - Teme: 1. Kako obrađivati knjigu Bertík a čmuchadlo Petre Soukupove ili Nove knjige u knjižnici i što s njima…, 2. Primjeri korištenja elektroničkih izvora u nastavi, 3. Razno: a) nacionalni ispiti iz Češkog jezika i na češkom jeziku, b) udžbenici, Daruvar, 30. studenoga 2022., 15 sudionika
7. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika po modelima A i B - Teme: 1. Sročnst predikata i subjekta, 2. Prezentacija udžbenika iz Prirode i društva od nakladnika Alfa, 3. Prezentacija udžbenika iz Prirode i društva od nakladnika Školska knjiga, 4. Odabir udžbenika iz Prirode i društva za prevođenje na češki jezik, Daruvar, 12. prosinca 2022., 13 sudionika
8. Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika i kulture po modelu C - Teme: 1. Pozitivna edukacija za poboljšanje kvalitete nastave češkog jezika i kulture, 2. Učimo na vlastitim greškama, 3. Razno, online, 6. lipnja 2022., 14 sudionika
9. Međužupanijski stručni skup učitelja i nastavnika Češkog jezika i kulture po modelu C - Teme: 1. Primjeri dobre prakse u nastavi Češkog jezika i kulture, 2. Gdje osjećam jezike?, 3. Razno, Daruvar, 31. kolovoza 2022., 10 sudionika
10. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika predmetne nastave na češkom jeziku u školama po modelu A i B - Teme: 1. Inovativne metode u nastavi, 2. Dopuna kurikuluma povijesti temama iz povijesti Češke Republike te poviješću češke manjine u Hrvatskoj, 3. Razno, Daruvar, 14. lipnja 2022., 15 sudionika
11. Županijski stručni skup učitelja i nastavnika predmetne nastave na češkom jeziku u školama po modelu A i B - Teme: 1. Kako pomoći djeci da si sami pomognu, 2. Sročnost subjekta i predikata, 3. Razno, Končanica, 29. kolovoza, 15 sudionika.

**Mađarska nacionalna manjina**

Održana su tri stručna skupa za radnike škola koje provode nastavu po modelu A, B i C:

1. Vizualna pismenost kao pomoć u učenju, državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima mađarske nacionalne manjine, 23. veljače 2022., Kopačevo, 34 sudionika
2. Terapija s bajkama, državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima mađarske nacionalne manjine, 6. srpnja 2022., Kopačevo, 31 sudionik
3. Književnost u digitalnom okruženju, državni stručni skup namijenjen odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima mađarske nacionalne manjine, 25. kolovoza 2022., Kopačevo, 23 sudionika.

**Srpska nacionalna manjina**

Održano je devet stručnih skupova za odgajatelje, učitelje i nastavnike koji izvode nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu:

1. 63. zimski seminar: Nastava za nova vremena (ključna znanja iz jezika i književnosti za nastavak školovanja i svakodnevni život), 21., 22. i 23. siječnja 2022., Beograd/*online*, 45 sudionika
2. Pedagoške kompetencije suvremenih nastavnika, stručni skup za učitelje i nastavnike likovne i glazbene kulture i umjetnosti A modela srpske nacionalne manjine, 3. ožujka 2022., *online*, 39 sudionika
3. Didaktika obrazovne strategije, stručni skup za odgojitelje u vrtićima, 11. svibnja 2022., Vukovar, 49 sudionika
4. Studijsko putovanje učitelja i nastavnika nacionalne skupine predmeta i srpskog jezika „Jugozapadna Srbija“, 1. - 3. srpnja 2022., sufinanciralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja
5. Lingvistika javne komunikacije, stručni skup, 12. listopada 2022., Bobota, 33 sudionika
6. Nacionalna skupina predmeta u online okruženju, stručni skup, 3. studenoga 2022., Vukovar, 23 sudionika
7. Novim kurikulumom prema društvenom i profesionalnom razvoju, državni stručni skup, 4. ožujka 2022., hibridno u SPOG Kantakuzina „Katarina Branković“ u Zagrebu, 30 sudionika
8. Srbi u Hrvatskoj - kultura, geografija i povijest, dvodnevni državni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike srpske nacionalne manjine u Zagrebu, 25. i 26. kolovoza 2022. SPOG Kantakuzina „Katarina Branković“ u Zagrebu, 16 sudionika
9. NTC metodologija učenja i primjena u praksi, međužupanijski stručni skup za učitelje srpskog jezika i kulture, u suorganizaciji sa Srpskim kulturnim društvom Prosvjeta, 31. kolovoza - 2. rujna 2022., Vrhovine, 19 sudionika.

**UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI ZA NASTAVU NA JEZIKU I PISMU NACIONALNIH MANJINA**

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu i Odluke o kriterijima sufinanciranja udžbenika i drugih obrazovnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama, iz sredstava državnog proračuna sufinanciraju se troškovi izrade autorskih udžbenika i drugih obrazovnih materijala, prijevoda i dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Sredstva se isplaćuju na zahtjev nakladnika i u skladu s dinamikom odrađenog posla u organizaciji nakladnika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdvojilo je za potrebe sufinanciranja udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola u 2022. godini 5.500.000,00 kuna.

**Broj udžbenika odobrenih u 2022. godini**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je za potrebe nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina tijekom 2022. godinu za upotrebu u osnovnim i srednjim školama sljedeće udžbenike:

1. **za češku nacionalnu manjinu** odobreno je osam udžbenika za osnovnu školu:
2. Priroda i društvo, udžbenik za 1. razred osnovne škole: PŘÍRODA, SPOLEČNOST A JÁ 1: pracovní učebnice Přírody a společnosti pro první ročník základní školy, Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić, izdavač NIU Jednota
3. Priroda i društvo, udžbenik za 2. razred osnovne škole: PŘÍRODA, SPOLEČNOST A JÁ 1: pracovní učebnice Přírody a společnosti pro druhý ročník základní školy, Mila Bulić, Gordana Kralj, Lidija Križanić, Karmen Hlad, Andreja Kovač, Andreja Kosorčić, izdavač NIU Jednota
4. Češki jezik, udžbenik za drugi razred osnovne škole: KOUZLO ČTENÍ A PSANÍ 2: pracovní učebnice pro 2. třídu základní školy s českým vyučovacím jazykem - 1. část, Elenka Podsednik, Jitka Janota Dolažal, Silvana Zeman Orozović, Svjetluška Prokopić, Dubravka Pleho, izdavač NIU Jednota
5. Češki jezik, udžbenik za drugi razred osnovne škole: KOUZLO ČTENÍ A PSANÍ 2: pracovní učebnice pro 2. třídu základní školy s českým vyučovacím jazykem - 2. část, Elenka Podsednik, Jitka Janota Dolažal, Silvana Zeman Orozović, Svjetluška Prokopić, Dubravka Pleho, izdavač NIU Jednota
6. Povijest, udžbenik za 6. razred osnovne škole: DĚJEPIS 6: učebnice dějepisu pro šestou třídu základních škol, Ante Birin, Danijela Deković, Tomislav Šarlija, izdavač NIU Jednota
7. Tehnička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole: SVĚT TECHNIKY 5: učebnice technické kultury pro pátou třídu základní školy, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek, izdavač NIU Jednota
8. Geografija, udžbenik za 6. razred osnovne škole: MOJE ZEMĚ 2: učebnice zeměpisu pro šestou třídu základní školy, Ivan Gambiroža, Josip Jukić, Dinko Marin, Ana Mesić, izdavač NIU Jednota
9. Tehnička kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole: SVĚT TECHNIKY 6: učebnice technické kultury pro šestou třídu základní školy, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Josip Gudelj, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek, izdavač NIU Jednota;

**b) za mađarsku nacionalnu manjinu** odobreno je 16 udžbenika za osnovnu školu:

1. Informatika, udžbenik za 1. razred osnovne škole: DIGITÁLIS VILÁG 1: informatika-munkatankönyv 1. osztályosoknak, Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Nikolina Bubica, izdavač: PKCM
2. Priroda i društvo, udžbenik za 2. razred osnovne škole: HEURÉKA 2: természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák 2. osztálya számára, Snježana Bakarić-Palička, Sanja Ćorić Grgić, Ivana Križanac, Žaklin Lukša, izdavač: PKCM
3. Matematika, udžbenik za 2. razred osnovne škole: MÁSODIK MATEMATIKÁM 2: matematika-tankönyv az általános iskola második osztálya számára, Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, izdavač: PKCM
4. Priroda i društvo, udžbenik za 3. razred osnovne škole: FELTÁRJUK A KÖRÜLÖTTÜNK LÉVŐ VILÁGOT 3: természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára, Alena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Zdenko Braičić, izdavač: PKCM
5. Matematika, udžbenik za 3. razred osnovne škole: HARMADIK MATEMATIKÁM: matematika-tankönyv az általános iskola harmadik osztálya számára, Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, izdavač: PKCM
6. Tehnička kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole: A TECHNIKA VILÁGA 6: technika tankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek, Josip Gudelj, izdavač: PKCM
7. Likovna kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole: AZ ÉN SZÍNEIM 6: rajz és vizuális kultúra tankönyv az általános iskola 6. osztálya számára, Miroslav Huzjak, Kristina Horvat Blažinović, izdavač: PKCM
8. Geografija, udžbenik za 6. razred osnovne škole: GEA 2: földrajz tankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára, Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan, Predrag Kralj, izdavač: PKCM
9. Priroda, udžbenik za 6. razred osnovne škole: TERMÉSZETISMERET 6: tankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára, Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić, Žaklin Lukša, Ines Budić, Đurđica Culjak, Marijana Gudić, izdavač: PKCM
10. Povijest, udžbenik za 6. razred osnovne škole: TÖRTÉNELEM 6: történelemtankönyv az általános iskolák hatodik osztálya számára, Ante Birin, Tomislav Šarlija, Danijela Deković, izdavač: PKCM
11. Glazbena kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole: ZENEI KÖR 6: ének-zene tankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára, Ružica Ambruš-Kiš, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Snježana Stojaković, Zrinka Šimunović, izdavač: PKCM
12. Tehnička kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole: A TECHNIKA VILÁGA 7: technika tankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára, Dragan Stanojević, Vladimir Delić, Paolo Zenzerović, Marino Čikeš, Ivica Kolarić, Antun Ptičar, izdavač: PKCM
13. Likovna kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole: AZ ÉN SZÍNEIM 7: rajz és vizuális kultúra tankönyv az általános iskola 7. osztálya számára, Miroslav Huzjak, Kristina Horvat Blažinović, izdavač: PKCM
14. Povijest, udžbenik za 7. razred osnovne škole: TÖRTÉNELEM 7: történelemtankönyv az általános iskolák hetedik osztálya számára, Ante Birin, Abelina Finek, Darko Finek, Željko Holjevac, Maja Katušić, Tomislav Šarlija, izdavač: PKCM
15. Glazbena kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole: ZENEI KÖR 7: ének-zene tankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára, Ružica Ambruš-Kiš, Nikolina Matoš, Tomislav Seletković, Snježana Stojaković, Zrinka Šimunović, izdavač: PKCM
16. Fizika, udžbenik za 8. razred: FIZIKA KÖRÜLÖTTÜNK 8: fizika tankönyv az általános iskola 8. osztálya számára, Vladimir Paar, Tanja Ćulibrk, Sanja Martinko, izdavač: PKCM;

**c) za srpsku nacionalnu manjinu** odobreno je osam udžbenika za osnovnu školu i četiri udžbenika za srednje škole:

1. Srpski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole: СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: радни уџбеник из српског језика за 3. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Лазић, Љиљана Стевић, izdavač: Prosvjeta
2. Srpski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole: ЧИТАНКА 3: читанка из српског језика за 3. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Славица Марковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Лазић, Љиљана Стевић, izdavač: Prosvjeta
3. Srpski jezik, udžbenik za 4. razred osnovne škole: СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: радни уџбеник из српског језика за 4. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Лазић, Љиљана Стевић, izdavač: Prosvjeta
4. Srpski jezik, udžbenik za 4. razred osnovne škole: ЧИТАНКА 4: читанка из српског језика за 4. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Славица Марковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Лазић, Љиљана Стевић, izdavač: Prosvjeta
5. Srpski jezik, udžbenik za 7. razred osnovne škole: СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: уџбеник из српског језика за 7. разред основне школе (модел А), Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Шарчевић Туњић, Маја Танасић, izdavač: Prosvjeta
6. Srpski jezik, udžbenik za 7. razred osnovne škole: ЧИТАНКА 7: читанка из српског језика за 7. разред основне школе (модел А), Славица Марковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Шарчевић Туњић, Маја Танасић, izdavač: Prosvjeta
7. Srpski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: СРПСКИ ЈЕЗИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: уџбеник из српског језика за 8. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Шарчевић Туњић, Маја Танасић, izdavač: Prosvjeta
8. Srpski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: ЧИТАНКА 8: читанка из српског језика за 8. разред основне школе (модел А), Симеон Маринковић, Славица Марковић, Милица Стојановић, Љиљана Бајац Николић, Милица Шарчевић Туњић, Маја Танасић, izdavač: Prosvjeta
9. Matematika, udžbenik za 1. razred gimnazija i strukovnih škola: МАТЕМАТИКА 1, I И II ДEО: уџбеник ca збирком задатака за математику у првом разреду средњих школа, 3 и 4 часа недељно, 1. и 2. део, Александра Плетикосић Милишић, Јурица Баришин, Љерка Јукић Матић, Роберт Гортан, Весна Вујасин Илић, Жељка Дијанић, izdavač: Prosvjeta
10. Matematika, udžbenik za 2. razred gimnazija i strukovnih škola: МАТЕМАТИКА 2, I И II ДEО: уџбеник ca збирком задатака за математику у другом разреду средњих школа, 3 и 4 часа недељно, 1. и 2. део, Иван Матић, Јурица Баришин, Љерка Јукић Матић, Роберт Гортан, Весна Вујасин Илић, Жељка Дијанић, izdavač: Prosvjeta
11. Matematika, udžbenik za 3. razred gimnazija i strukovnih škola: МАТЕМАТИКА 3, I И II ДЕО : уџбеник ca збирком задатака за математику у трећем разреду средњих школа, 3 и 4 часа недељно, 1. и 2. део, Александра Плетикосић, Иван Матић, Љерка Јукић Матић, Маја Зелчић, Марина Њерш, Роберт Гортан, Тамара Срнец, Жељка Дијанић, izdavač: Prosvjeta
12. Matematika, udžbenik za 4. razred gimnazija i strukovnih škola: МАТЕМАТИКА 4, I И II ДЕО : уџбеник ca збирком задатака за математику у четвртом разреду средњих школа, 3 и 4 часа недељно, 1. и 2. део, Иван Матић, Љерка Јукић Матић, Маја Зелчић, Милена Шујански, Тања Вукас, Жељка Дијанић, izdavač: Prosvjeta;

**d) za talijansku nacionalnu manjinu** odobrena su 42 udžbenika za osnovnu školu i 28 udžbenika za srednje škole:

1. Talijanski jezik, udžbenik za 1. razred osnovne škole: AMICO FARO 1: Metodo - Letture - Imparo a scrivere bene - Album dei primi giorni - Il mio quaderno di autovalutazione, Carolina Altamore, Tiziana Barnabè, Maila Focante, izdavač: EDIT
2. Talijanski jezik, udžbenik za 1. razred osnovne škole: CONTASTORIE 1: Imparo a leggere + Quaderno prerequisiti + Imparo a scrivere corsivo + Imparo a scrivere maiusculo/minuscolo + Letture 1 + Rime Alfabete di Bruno Tognolini, Annamaria Benzi, Anna Rossi, Francesca Fiorin, Eliana Guzzo, Gloria Ragni i ostali, izdavač: EDIT
3. Talijanski jezik, udžbenik za 2. razred osnovne škole: AMICO FARO 2: Letture - Laboratorio di Italiano, Carolina Altamore, Tiziana Barnabè, Maila Focante, izdavač: EDIT
4. Talijanski jezik, udžbenik za 2. razred osnovne škole: CONTASTORIE 2: Letture 2 + Grammatica e Scrittura + quaderno 2, Annamaria Benzi, Anna Rossi, izdavač: EDIT
5. Talijanski jezik, udžbenik za 2. razred osnovne škole: SUPER PREZIOSO 2: Letture - Il quaderno di italiano - I miei lapbook, Carla Maria Ceriachi, Ombretta Maria Marasca, Paola Benassi i ostali, izdavač: EDIT
6. Talijanski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole: AMICO FARO 3: Letture - Laboratorio di italiano, Carolina Altamore, Tiziana Barnabè, Maila Focante, izdavač: EDIT
7. Talijanski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole: CONTASTORIE 3: Letture 3 + Grammatica e Scrittura + quaderno 3, Annamaria Benzi, Anna Rossi, izdavač: EDIT
8. Talijanski jezik, udžbenik za 3. razred osnovne škole: SUPER PREZIOSO 3: Letture - Il quaderno di italiano, Carla Maria Ceriachi, Ombretta Maria Marasca, Paola Benassi i ostali, izdavač: EDIT
9. Talijanski jezik, udžbenik za 4. razred osnovne škole: NUOVA OFFICINA DEI LINGUAGGI: Prendo il volo - Letture + ItaMAP - Laboratorio di Italiano - Grammatica + GrammaMAP, Carla Maria Ceriachi, Ombretta Maria Marasca i ostali, izdavač: EDIT
10. Talijanski jezik, udžbenik za 4. razred osnovne škole: SCOPRO LEGGENDO 4: Letture - Laboratorio di scrittura - Grammatica - Focus Valutazione, Paola Gentile, Vincenza Cantillo i ostali, izdavač: EDIT
11. Talijanski jezik, udžbenik za 4. razred osnovne škole: SOLO STORIE BELLE 4: Letture e scrittura 4 + Taccuino per leggere, scrivere, parlare 4 + Le mie mappe di Italiano 4-5 + Solo con parole mie 4-5 + Grammatica + quaderno 4, Milena Gaboli, Graziella Tenconi, Eva Pigliapoco, Ivan Sciapeconi, izdavač: EDIT
12. Tehnička kultura, udžbenik za 5. razred osnovne škole: IL MONDO DELLA TECNICA 5: manuale di cultura tecnica per la quinta classe della scuola elementare, Vladimir Delić, Ivan Jukić, Zvonko Koprivnjak, Sanja Kovačević, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Svjetlana Urbanek, izdavač: EDIT
13. Povijest, udžbenik za 6. razred osnovne škole: CLIO 6: manuale di storia per la sesta classe della scuola elementare, Željko Brdal, Margita Madunić Kaniški, Toni Rajković, izdavač: EDIT
14. Informatika, udžbenik za 6. razred osnovne škole: LIKE IT 6: manuale di informatica per la sesta classe della scuola elementare, Blaženka Rihter, Dragica Rade, Karmen Toić Dlačić, Siniša Topić, Luka Novaković, Domagoj Bujadinović, Tomislav Pandurić, Marija Draganjac, izdavač: EDIT
15. Priroda, udžbenik za 6. razred osnovne škole: NATURA 6: manuale di natura per la sesta classe della scuola elementare, Damir Bendelja, Doroteja Domjanović Horvat, Diana Garašić i ostali, izdavač: EDIT
16. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: A RIGOR DI LOGICA: Fonologia, ortografia, morfologia, sintassi, lessico. Con Progetto accoglienza, Laboratorio lessico, Mappe semplificate, Quaderno operativo, Comunicazione, testi e Visione d'insieme, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
17. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI 2: Volume Difficoltà di apprendimento. Testi facili, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
18. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI 2 DSA: Volume DSA. Testi ad alta leggibilità, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
19. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI PIÙ 2: Volume 2 + Quaderno delle competenze 2 + Letteratura + Pandemie di ieri e di oggi, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
20. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: IN FORMA SEMPLICE E CHIARA: Strumenti per bisogni educativi speciali, Marcello Sensini, izdavač: EDIT
21. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: IN FORMA SEMPLICE E CHIARA : Volume A + Volume B + Quaderno delle competenze. Dalle conoscenze alla competenza linguistica (Fonologia, lessico, morfologia, sintassi), Marcello Sensini, izdavač: EDIT
22. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: LA FORZA DELLE PAROLE: Grammatica, Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, izdavač: EDIT
23. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: LA FORZA DELLE PAROLE: Comunicazione e scrittura, Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, izdavač: EDIT
24. Talijanski jezik, udžbenik za 5., 6., 7., 8. razred osnovne škole: LA FORZA DELLE PAROLE: Parole da non perdere, grammatica per una didattica inclusiva, Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giuseppe Patota, izdavač: EDIT
25. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: NEL CUORE DEI LIBRI 2: Valori, generi, temi, Beatrice Savino, Orietta Pozzoli, Palmira Aristodemo, Carla Gaiba, izdavač: EDIT
26. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO 2 - CLASSICI E ALTRE STORIE: Volume 2 + Letteratura + Percorsi per l'apprendimento personalizzato 2, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
27. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO 2 - CLASSICI E ALTRE STORIE: Strumenti per ragazzi con DSA 2, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
28. Talijanski jezik, udžbenik za 6., 7. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO - LETTERATURA: Strumenti per ragazzi con DSA, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
29. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI 3: Volume Difficoltà di apprendimento. Testi facili, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
30. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI 3 DSA: Volume DSA. Testi ad alta leggibilità, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
31. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: AUTORI E LETTORI PIÙ 3: Volume 3 + Quaderno delle competenze 3 + Temi di Cittadinanza + Nuovo Esame di Stato + Pandemie di ieri e di oggi, Rosetta Zordan, izdavač: EDIT
32. Povijest, udžbenik za 7. razred osnovne škole: CLIO 7: manuale di storia per la settima classe della scuola elementare, Krešimir Erdelja, Igor Stojaković, izdavač: EDIT
33. Tehnička kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole: IL MONDO DELLA TECNICA 7: manuale di cultura tecnica per la settima classe della scuola elementare, Marino Čikeš, Vladimir Delić, Ivica Kolarić, Antun Ptičar, Dragan Stanojević, Paolo Zenerović, izdavač: EDIT
34. Informatika, udžbenik za 1. razred osnovne škole: E-MONDO 1: manuale operativo di informatica per la prima classe della scuola elementare, Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, Nikolina Bubica, izdavač: EDIT
35. Informatika, udžbenik za 2. razred osnovne škole: E-MONDO 2: manuale operativo di informatica per la seconda classe della scuola elementare, Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, izdavač: EDIT
36. Informatika, udžbenik za 3. razred osnovne škole: E-MONDO 3: manuale operativo di informatica per la terza classe della scuola elementare, Josipa Blagus, Nataša Ljubić Klemše, Ana Flisar Odorčić, Nikola Mihočka, Ivana Ružić, izdavač: EDIT
37. Likovna kultura, udžbenik za 6. razred osnovne škole: OSSERVARE E MODELLARE 6: manuale di cultura figurativa per la sesta classe della scuola elementare, Marina Kosec, Romana Nikolić, Petra Ružić, izdavač: EDIT
38. Likovna kultura, udžbenik za 7. razred osnovne škole: OSSERVARE E MODELLARE 7: manuale di cultura figurativa per la settima classe della scuola elementare, Marina Kosec, Romana Nikolić, Petra Ružić, izdavač: EDIT
39. Fizika, udžbenik za 8. razred osnovne škole: LA FISICA INTORNO A NOI 8: manuale di fisica per l'ottava classe della scuola elementare, Vladimir Paar, Sanja Martinko, Tanja Ćulibrk, izdavač: EDIT
40. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO 3 - CLASSICI E ALTRE STORIE: Volume 3 + Percorsi per l'apprendimento personalizzato 3, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
41. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO 3 - CLASSICI E ALTRE STORIE: Strumenti per ragazzi con DSA 3, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
42. Talijanski jezik, udžbenik za 8. razred osnovne škole: NUOVO AMICOLIBRO - LETTERATURA: Strumenti per ragazzi con DSA, Chiara Ferri, Luca Mattei, Vittoria Calvani, izdavač: EDIT
43. Talijanski jezik, udžbenik za 1. razred srednjih škola: LETTERATURA APERTA 1: Vol. 1 Dalle origini all'età della Controriforma + Contenuti di base + Laboratorio di metodo III - IV anno + Antologia Divina Commedia + Leggere la pandemia., Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
44. Talijanski jezik, udžbenik za 2. razred srednjih škola: LETTERATURA APERTA 2: Vol. 2 Dal Barocco al Romanticismo + Contenuti di base 2, Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
45. Talijanski jezik, udžbenik za 3. razred srednjih škola: LETTERATURA APERTA 3: Vol. 3 Dal Positivismo alla letteratura contemporanea + Contenuti di base 3 + Laboratorio di metodo per il quinto anno, Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
46. Biologija, udžbenik za 2. razred srednjih škola: BIOLOGIA 2: manuale di biologia per la seconda classe del liceo, Andreja Lucić, Josip Skejo, Marija Heffer, Zorana Sedlar, Senka Blažetić, Damir Bendelja, Žaklin Lukša, izdavač: EDIT
47. Fizika, udžbenik za 2. razred srednjih škola: FISICA 2: manuale di fisica per la seconda classe dei licei (2 o 3 ore settimanali di lezione), Dubravko Horvat, Dario Hrupec, izdavač: EDIT
48. Glazbena umjetnost, udžbenik za 2. razred srednjih škola: INCONTRI MUSICALI 2: manuale di arte musicale per la seconda classe del liceo, Nataša Perak Lovričević, Ljiljana Ščedrov, Ružica Ambruš-Kiš, izdavač: EDIT
49. Logika, udžbenik za 3. razred srednjih škola: LOGICA: manuale per la terza classe dei licei, Ines Skelac, Marko Kardum, Sandro Skansi, izdavač: EDIT
50. Matematika, udžbenik za 2. razred srednjih škola: MATEMATICA 2: manuale per la II classe dei licei e degli indirizzi professionali, Sanja Varošanec, izdavač: EDIT
51. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 2. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA 2: Il Quattrocento e il Cinquecento + Quad. di scrittura, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, izdavač: EDIT
52. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 3. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA 3: Il Seicento e il Settecento + Quad. di scrittura, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, izdavač: EDIT
53. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 3. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA 4: Il primo Ottocento + Quad. di scrittura, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, izdavač: EDIT
54. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 3. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA, Giacomo Leopardi, izdavač: EDIT
55. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 4. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA 5: Il secondo Ottocento + Quad. di scrittura, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, izdavač: EDIT
56. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 4. razred srednjih škola: AL CUORE DELLA LETTERATURA 6: Dal Novecento a oggi + Quad. di scrittura, Roberto Carnero, Giuseppe Iannaccone, izdavač: EDIT
57. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 1., 2., 3. i 4. razred srednjih škola: CON METODO: Volume A: Teoria e pratica della lingua italiana per conseguire un'adeguata competenza comunicativa, Marcello Sensini, izdavač: EDIT
58. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 1., 2., 3. i 4. razred srednjih škola: CON METODO: Volume B: La scrittura: forme e metodi - Le parole: lessico e comunicazione + Vademecum, Marcello Sensini, izdavač: EDIT
59. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 1., 2., 3. i 4. razred srednjih škola: DATEMI LE PAROLE A: Fonologia, morfologia, sintassi, Marcello Sensini, izdavač: EDIT
60. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 1., 2., 3. i 4. razred srednjih škola: DATEMI LE PAROLE B: Lessico, scrittura, strumenti operativi, Marcello Sensini, izdavač: EDIT
61. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 1. i 2. razred srednjih škola: TEMPO DI LETTERATURA 1: Dalle origini all'età della Controriforma 1 + Laboratorio di metodo + Antologia della Divina Commedia + Testi e linguaggi tecnico-scientifici, Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
62. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 3. razred srednjih škola: TEMPO DI LETTERATURA 2: Dal Barocco al Realismo + Laboratorio di metodo + Testi e linguaggi tecnico-scientifici, Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
63. Talijanski jezik i književnost, udžbenik za 4. razred srednjih škola: TEMPO DI LETTERATURA 3: Dall'Età del positivismo alla letteratura contemporanea + Laboratorio di metodo + Testi e linguaggi tecnico-scientifici, Marta Sambugar, Gabriella Salà, izdavač: EDIT
64. Kemija, udžbenik za 3. razred srednjih škola: CHIMICA 3: manuale per la terza classe dei licei, Zora Popović, Ljiljana Kovačević, Nikolina Ribarić, izdavač: EDIT
65. Geografija, udžbenik za 3. razred srednjih škola: GEOGRAFIA 3: manuale per le terze classi liceali, Hrvoje Drvenkar, Marko Godinić, Josip Jukić, Dragutin Migles, izdavač: EDIT
66. Likovna umjetnost, udžbenik za 2. razred srednjih škola: L'UOMO E LO SPAZIO: manuale di arte figurativa per il secondo anno del liceo, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Čus, izdavač: EDIT
67. Matematika, udžbenik za 2. razred srednjih škola: MATEMATICA 2 : manuale per la II classe dei licei e degli istituti tecnici (3, 4 o 5 ore settimanali di lezione) I parte, Branimir Dakić, Neven Elezović, izdavač: EDIT
68. Matematika, udžbenik za 2. razred srednjih škola: MATEMATICA 2: manuale per la II classe dei licei e degli istituti tecnici (3, 4 o 5 ore settimanali di lezione) II parte, Branimir Dakić, Neven Elezović, izdavač: EDIT
69. Matematika, udžbenik za 3. razred srednjih škola: MATEMATICA 3: manuale per la III classe dei licei e degli istituti tecnici (3 o 4 ore settimanali di lezione) I parte, Branimir Dakić, Neven Elezović, izdavač: EDIT
70. Matematika, udžbenik za 3. razred srednjih škola: MATEMATICA 3: manuale per la III classe dei licei e degli istituti tecnici (3 o 4 ore settimanali di lezione) II parte, Branimir Dakić, Neven Elezović, izdavač: EDIT.

**Broj drugih obrazovnih materijala odobrenih u 2022. godini**

Agencija za odgoj i obrazovanje odobrila je za potrebe nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina tijekom 2022. godine za upotrebu u osnovnim i srednjim školama sljedeće druge obrazovne materijale:

**a) za češku nacionalnu manjinu** odobren je jedan drugi obrazovni materijal:

1. Dejepis 6, radna bilježnica, Ante Birin, Danijela Deković, Tomislav Šarlija, 6. razred, Povijest, izdavač NIU Jednota Daruvar;

**b) za mađarsku nacionalnu manjinu** odobren je jedan drugi obrazovni materijal:

1. Masokdik matematikam, radna bilježnica, Sanja Jakovljević Rogić, Dubravka Miklec, Graciella Prtajin, Matematika, 2. razred, izdavač Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH;

**c) za srpsku nacionalnu manjinu** odobreno je devet drugih obrazovnih materijala:

1. Radna sveska 2, radna bilježnica za srpski jezik u drugom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Ljiljana Stević, Milica Lazić, Razredna nastava, 2. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
2. Radna sveska 3, radna bilježnica za srpski jezik u trećem razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Ljiljana Stević, Milica Lazić, Razredna nastava, 3. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
3. Radna sveska 6, radna sveska za srpski jezik u šestom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Milica Šarčević Tunjić, Maja Tanasić, Srpski jezik, 6. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
4. Radna sveska 5, radna sveska za srpski jezik u petom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Milica Šarčević Tunjić, Maja Tanasić, Srpski jezik, 5. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
5. Radna sveska 1, radna bilježnica za srpski jezik u prvom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Ljiljana Stević, Milica Lazić, Srpski jezik, 1. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
6. Radna sveska 7, radna sveska za srpski jezik u sedmom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Milica Šarčević Tunjić, Maja Tanasić, Srpski jezik, 7. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
7. Radna sveska 4, radna bilježnica za srpski jezik u četvrtom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Ljiljana Stević, Milica Lazić, Srpski jezik, 4. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
8. Radna sveska 8, radna bilježnica za srpski jezik u osmom razredu osnovne škole, Milica Stojanović, Ljiljana Bajac Nikolić, Milica Šarčević Tunjić, Maja Tanasić, Srpski jezik, 8. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.
9. Gea 4, radna bilježnica za geografiju u osmom razredu osnovne škole, Danijel Orešić, Igor Tišma, Ružica Vuk, Alenka Bujan, Geografija, 8. razred, izdavač PROSVJETA d.o.o.

*Tablica 12. Utrošak sredstava za sufinanciranje udžbenika i drugih obrazovnih materijala za nastavu na jeziku i pismu*

*nacionalnih manjina tijekom 2022. godine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalna manjina** | **Manjinski nakladnik** | **Isplaćena sredstva u 2021.** | **Isplaćena sredstva u 2022.** | **Povećanje/**  **smanjenje** |
| **Češka nacionalna manjina** | Jednota,  Daruvar | 750.905,74 kn | 845.410,56 kn | +94.504,82 |
| **Srpska nacionalna manjina** | Prosvjeta, Zagreb | 2.111.102,73 kn | 2.881.721,59 kn | +770.618,86 kn |
| **Talijanska nacionalna manjina** | EDIT,  Rijeka | 37.991,53 kn | 272.867,85 kn | +234.876,32 kn |
| **Mađarska nacionalna manjina** | Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek | 1.600.000,00 kn | 1.500.000,00 kn | -100.000,00 kn |
| **Ukupno** |  | **4.500.000,00 kn** | **5.500.00,00 kn** | **+1.000.000,00 kn** |

**DRŽAVNA MATURA**

U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o polaganju državne mature („Narodne novine“, br. 1/13., 41/19., 127/19., 55/20., 53/21. i 126/21.), učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u sklopu obveznoga dijela državne mature uz ispit iz Hrvatskoga jezika polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz Matematike ili iz stranoga jezika. Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine mogu odabrati žele li polagati ispit iz materinskog jezika. Ispitima državne mature na jeziku nacionalnih manjina imaju pravo pristupiti učenici koji su u školskoj e-Matici i koji pohađaju nastavu na jeziku nacionalne manjine. Prema odredbama članka 21. stavaka 8. i 9. spomenutog Pravilnika učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalne manjine, ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali, a iznimno učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine ispite državne mature mogu polagati na hrvatskome jeziku. Pristupnici koji su se obrazovali na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu birati hoće li polagati ispite državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine.

**Broj pristupnika nacionalnih manjina prema pristupanju ispitima državne mature u školskoj godini 2021./2022.**

U navedenim tablicama prikazani su podaci o broju pristupnika nacionalnih manjina na ljetnom i jesenskom roku državne mature u školskoj godini 2021./2022. te prijavama ispita državne mature pristupnika nacionalnih manjina po nastavnim predmetima.Ispit iz Mađarskog materinskog jezika polagalo je pet pristupnika, Srpskoga materinskog jezika polagalo je 72 pristupnika, a ispit iz Talijanskog materinskog jezika polagalo je 103 pristupnika, što je ukupno 180 pristupnika.

*Tablica 13. Broj pristupanja ispitima materinskoga jezika državne mature u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Materinski jezici** | **Ljetni rok** | **Jesenski rok** | **Ukupno** |
| Mađarski jezik | 5 | 0 | 5 |
| Srpski jezik | 71 | 1 | 72 |
| Talijanski jezik *(viša razina)* | 58 | 0 | 58 |
| Talijanski jezik *(osnovna razina)* | 42 | 3 | 45 |
| **UKUPNO** | **176** | **4** | **180** |

*Tablica 14. Broj pristupanja ispitima državne mature prevedenih na jezike nacionalnih manjina u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREDMET** | **Broj pristupanja ispitima državne mature na jezicima nacionalnih manjina** | | | | | | | | |
| **Mađarski jezik** | | | **Srpski jezik** | | | **Talijanski jezik** | | |
| **Ljetni rok** | **Jesenski rok** | **Ukupno** | **Ljetni rok** | **Jesenski rok** | **Ukupno** | **Ljetni rok** | **Jesenski rok** | **Ukupno** |
| Matematika (viša razina) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 20 | 17 | 0 | 17 |
| Matematika (osnovna razina) | 5 | 0 | 5 | 50 | 9 | 59 | 67 | 11 | 78 |
| Engleski jezik (viša razina) | 1 | 0 | 1 | 34 | 0 | 34 | 51 | 1 | 52 |
| Engleski jezik (osnovna razina) | 3 | 0 | 3 | 32 | 4 | 36 | 53 | 0 | 53 |
| Njemački jezik (viša razina) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Njemački jezik (osnovna razina) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francuski jezik (viša razina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Španjolski jezik (viša razina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Biologija | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
| Fizika | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| Geografija | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Informatika | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Kemija | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| Likovna umjetnost | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Latinski (osnovna razina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Politika i gospodarstvo | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Povijest | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Psihologija | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| UKUPNO | **13** | **0** | **13** | **169** | **16** | **185** | **237** | **14** | **251** |

**Utrošak financijskih sredstava za provedbu ispita državne mature na jezicima nacionalnih manjina**

Za ljetni i jesenski rok državne mature u školskoj godini 2021./2022. sastavljeni su i recenzirani ispiti iz materinskih jezika za pristupnike nacionalnih manjina, prevedeni su i lektorirani ispitni materijali za potrebne predmete te su tiskani ispiti i predani na pakiranje i daljnji postupak provedbe državne mature. Sastavljeni su ispitni materijali za mađarski, talijanski i srpski materinski jezik. Ukupan utrošak financijskih sredstava za izradu i recenziju tih ispita iznosio je 311.850,00 kuna. Na recenziju inačica ispita utrošeno je ukupno 36.045,00 kuna.

*Tablica 15. Naknada članovima SRS-a za izradu ispita državne mature iz materinskih jezika u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET** | **Ukupan iznos** |
| Mađarski materinski jezik | 51.000,00 kn |
| Talijanski materinski jezik | 95.000,00 kn |
| Srpski materinski jezik | 55.000,00 kn |
| Češki materinski jezik | 30.000,00 kn |
| **UKUPNO - neto** | **231.000,00 kn** |
| **UKUPNO - bruto** | **311.850,00 kn** |

*Tablica 16. Naknada recenzentima ispita državne mature iz predmeta materinskih jezika u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDMET** | **Ukupan iznos** |
| Mađarski materinski jezik | 7.100,00 kn |
| Talijanski materinski jezik | 8.600,00 kn |
| Srpski materinski jezik | 8.700,00 kn |
| Češki materinski jezik | 2.300,00 kn |
| **UKUPNO - neto** | **26.700,00 kn** |
| **UKUPNO - bruto** | **36.045,00 kn** |

Za provedbu državne mature u školskoj godini 2021./2022. prevedeni su i lektorirani ispiti iz 14 predmeta na neki od jezika nacionalnih manjina. Prevedeni su i lektorirani ispitni materijali potrebnih predmeta na mađarski, srpski i talijanski materinski jezik. Utrošak financijskih sredstava za prijevode ispita na jezike nacionalnih manjina iznosio je 553.164,05 kuna, a za lekturu prevedenih ispita 122.913,27 kuna.

*Tablica 17. Iznos prijevoda ispita na jezike nacionalnih manjina u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Srpski**  **jezik** | **Talijanski**  **jezik** | **Mađarski**  **jezik** | **Češki**  **jezik** |
| Prijevod ispitnih kataloga i oglednih ispita za materinske jezike nacionalnih manjina | 98.297,80 kn | 110.423,00 kn | 21.753,40 kn | 0,00 kn |
| Prijevod ispita, popratnih materijala i ispitnoga kataloga za šk. godinu 2022./2023. | 34.885,14 kn | 38.197,07 kn | 3.442,86 kn | 0,00 kn |
| Prijevod općih uputa na jezike nacionalnih manjina | 2.035,60 kn | 2.299,27 kn | 2.380,80 kn | 0,00 kn |
| Prijevod općih uputa na jezike nacionalnih manjina za probne ispite | 11.800,00 kn | 15.000,00 kn | 10.800,00 kn | 0,00 kn |
| Prijevod uputa i vremenika za ispitne prostorije | 16.586,87 kn | 28.703,34 kn | 13.146,00 kn | 0,00 kn |
| **Ukupan iznos – neto** | **163.605,41 kn** | **194.622,68 kn** | **51.523,06 kn** | **0,00 kn** |
| **Ukupan iznos – bruto** | **220.867,30 kn** | **262.740,62 kn** | **69.556,13 kn** | **0,00 kn** |

*Tablica 18. Lektura prevedenih ispita na jezike nacionalnih manjina u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Srpski**  **jezik** | **Talijanski**  **jezik** | **Mađarski**  **jezik** | **Češki**  **jezik** |
| Lektura ispitnih kataloga i oglednih ispita za materinske jezike nacionalnih manjina | 14.744,67 kn | 20.115,05 kn | 3.735,12 kn | 0,00 kn |
| Lektura ispita, popratnih materijala i ispitnoga kataloga za šk. god. 2022./2023. | 859,00 kn | 5.407,88 kn | 2.200,00 kn | 930,00 kn |
| Lektura ispita prevedenih na jezike nacionalnih manjina | 5.226,74 kn | 11.555,34 kn | 1.035,50 kn | 0,00 kn |
| Lektura probnih ispita prevedenih na jezike nacionalnih manjina | 488,18 kn | 584,00 kn | 539,72 kn | 0,00 kn |
| Lektura općih uputa prevedenih na jezike nacionalnih manjina | 305,34 kn | 689,78 kn | 714,24 kn | 0,00 kn |
| Lektura općih uputa prevedenih na jezike nacionalnih manjina za probne ispite | 1.620,00 kn | 4.500,00 kn | 3.540,00 kn | 0,00 kn |
| **Ukupan iznos – neto** | **23.243,93 kn** | **42.852,05 kn** | **11.764,58 kn** | **930,00 kn** |
| **Ukupan iznos – bruto** | **36.260,53 kn** | **66.849,20 kn** | **18.352,74 kn** | **1.450,80 kn** |

Prilagodba ispitne tehnologije za ispite materinskih jezika na državnoj maturi u školskoj godini 2021./2022. obuhvaćala je prijelom ispita s uvećanim fontom. Utrošak financijskih sredstava za prilagodbu ispitne tehnologije iznosio je ukupno 3.744,00 kuna (Tablica 19.).

*Tablica 19. Iznos prilagodbe ispitne tehnologije za ispite na jezicima nacionalnih manjina u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Srpski jezik** | **Talijanski jezik** | **Mađarski jezik** | **Češki jezik** |
| Ogledni ispiti –font 14 | 250,00 kn | 500,00 kn | 0,00 kn | 250,00 kn |
| Probni ispiti i ispiti državne mature – font 14 | 0,00 kn | 1.400,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
| **Ukupan iznos – neto** | **250,00 kn** | **1.900,00 kn** | **0,00 kn** | **250,00 kn** |
| **Ukupan iznos – bruto** | **390,00 kn** | **2.964,00 kn** | **0,00 kn** | **390,00 kn** |

**Iznosi tiska ispita državne mature na jeziku i pismu nacionalnih manjina u školskoj godini 2021./2022.**

**Ispiti prevedeni na mađarski materinski jezik**

*Tablica 20. Naklade tiska i izračun iznosa usluga tiska ispita državne mature na mađarskome materinskom jeziku u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ispit/ispitna knjižica** | **MAĐARSKI JEZIK** | | | | **Ukupno iznos** |
| **Ljetni rok** | | **Jesenski rok** | |
| **Naklada tiska** | **Iznos** | **Naklada tiska** | **Iznos** |
| Mađarski jezik (materinski) – esej | 10 | 370,00 kn | 0 | 0,00 kn | 370,00 kn |
| Mađarski jezik (materinski) – književnost i jezik | 10 | 370,00 kn | 0 | 0,00 kn | 370,00 kn |
| Matematika – osnovna razina | 6 | 222,00 kn | 0 | 0,00 kn | 222,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit slušanja | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit čitanja | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| Njemački jezika – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| Njemački jezika – osnovna razina – ispit slušanja | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| **UKUPNO – bruto** | **42** | **1.554,00 kn** | **0** | **0,00 kn** | **1.554,00 kn** |

**Ispiti prevedeni na srpski materinski jezik**

*Tablica 21. Naklade tiska i izračun iznosa usluga tiska ispita državne mature na srpskome materinskom jeziku u šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ispit/ispitna knjižica** | **SRPSKI JEZIK** | | | | **Ukupno** |
| **Ljetni rok** | | **Jesenski rok** | |
| **Naklada tiska** | **Iznos** | **Naklada tiska** | **Iznos** |
| Srpski jezik (materinski) – esej | 85 | 3.145,00 kn | 5 | 185,00 kn | 3.330,00 kn |
| Srpski jezik (materinski) – književnost i jezik | 85 | 3.145,00 kn | 5 | 185,00 kn | 3.330,00 kn |
| Matematika – osnovna razina | 58 | 2.146,00 kn | 11 | 407,00 kn | 2.553,00 kn |
| Matematika – viša razina | 23 | 851,00 kn | 5 | 185,00 kn | 1.036,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja | 37 | 1.369,00 kn | 6 | 222,00 kn | 1.591,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit slušanja | 37 | 1.369,00 kn | 6 | 222,00 kn | 1.591,00 kn |
| Engleski jezik - viša razina - ispit slušanja i pisanja | 41 | 1.517,00 kn | 0 | 0,00 kn | 1.517,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit čitanja | 41 | 1.517,00 kn | 0 | 0,00 kn | 1.517,00 kn |
| Njemački jezik – viša razina – ispit čitanja | 3 | 111,00 kn | 0 | 0,00 kn | 111,00 kn |
| Njemački jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 3 | 111,00 kn | 0 | 0,00 kn | 111,00 kn |
| Biologija | 13 | 481,00 kn | 0 | 0,00 kn | 481,00 kn |
| Fizika | 10 | 370,00 kn | 0 | 0,00 kn | 370,00 kn |
| Psihologija | 9 | 333,00 kn | 0 | 0,00 kn | 333,00 kn |
| Kemija | 8 | 296,00 kn | 0 | 0,00 kn | 296,00 kn |
| Informatika | 6 | 222,00 kn | 0 | 0,00 kn | 222,00 kn |
| Geografija | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Povijest | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Politika i gospodarstvo | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Likovna umjetnost | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| **UKUPNO – bruto** | **473** | **17.501,00 kn** | **38** | **1.406,00 kn** | **18.907,00 kn** |

**Ispiti prevedeni na talijanski materinski jezik**

*Tablica 22. Naklade tiska i izračun iznosa usluga tiska ispita državne mature na talijanskome materinskom jeziku u šk. god. 2021./2022.*

| **Ispit/ispitna knjižica** | **TALIJANSKI JEZIK** | | | | **Ukupno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ljetni rok** | | **Jesenski rok** | |
| **Naklada tiska** | **Iznos** | **Naklada tiska** | **Iznos** |
| Talijanski jezik (materinski) – osnovna razina – esej | 130 | 4.810,00 kn | 12 | 444,00 kn | 5.254,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – osnovna razina – književnost i jezik | 130 | 4.810,00 kn | 12 | 444,00 kn | 5.254,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – osnovna razina – esej (PIT) | 5 | 185,00 kn | 0 | 0,00 kn | 185,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – osnovna razina – književnost i jezik (PIT) | 5 | 185,00 kn | 0 | 0,00 kn | 185,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – viša razina – esej | 65 | 2.405,00 kn | 5 | 185,00 kn | 2.590,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – viša razina – književnost i jezik | 65 | 2.405,00 kn | 5 | 185,00 kn | 2.590,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – viša razina – esej (PIT) | 7 | 259,00 kn | 0 | 0,00 kn | 259,00 kn |
| Talijanski jezik (materinski) – viša razina – književnost i jezik (PIT) | 7 | 259,00 kn | 0 | 0,00 kn | 259,00 kn |
| Matematika – osnovna razina | 73 | 2.701,00 kn | 15 | 555,00 kn | 3.256,00 kn |
| Matematika – viša razina | 25 | 925,00 kn | 0 | 0,00 kn | 925,00 kn |
| Matematika – osnovna razina (PIT) | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja | 59 | 2.183,00 kn | 0 | 0,00 kn | 2.183,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit slušanja | 59 | 2.183,00 kn | 0 | 0,00 kn | 2.183,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja (PIT) | 15 | 555,00 kn | 0 | 0,00 kn | 555,00 kn |
| Engleski jezik – osnovna razina – ispit slušanja (PIT) | 15 | 555,00 kn | 0 | 0,00 kn | 555,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 56 | 2.072,00 kn | 2 | 74,00 kn | 2.146,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit čitanja | 56 | 2.072,00 kn | 2 | 74,00 kn | 2.146,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja (PIT) | 20 | 740,00 kn | 0 | 0,00 kn | 740,00 kn |
| Engleski jezik – viša razina – ispit čitanja (PIT) | 20 | 740,00 kn | 0 | 0,00 kn | 740,00 kn |
| Njemački jezik – viša razina – ispit čitanja | 3 | 111,00 kn | 2 | 74,00 kn | 185,00 kn |
| Njemački jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 3 | 111,00 kn | 2 | 74,00 kn | 185,00 kn |
| Talijanski jezik – osnovna razina – ispit čitanja i pisanja | 15 | 555,00 kn | 0 | 0,00 kn | 555,00 kn |
| Talijanski jezik – osnovna razina –ispit slušanja | 15 | 555,00 kn | 5 | 185,00 kn | 740,00 kn |
| Talijanski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 230 | 8.510,00 kn | 0 | 0,00 kn | 8.510,00 kn |
| Talijanski jezik – viša razina – ispit čitanja | 230 | 8.510,00 kn | 15 | 555,00 kn | 9.065,00 kn |
| Talijanski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja (PIT - A3, font 22) | 4 | 148,00 kn | 15 | 555,00 kn | 703,00 kn |
| Talijanski jezik – viša razina – ispit čitanja (PIT - A3, font 22) | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Francuski – viša razina – ispit čitanja | 8 | 296,00 kn | 5 | 185,00 kn | 481,00 kn |
| Francuski – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 8 | 296,00 kn | 0 | 0.00 kn | 296,00 kn |
| Španjolski – viša razina – ispit čitanja | 5 | 185,00 kn | 0 | 0,00 kn | 185,00 kn |
| Španjolski jezik – viša razina – ispit slušanja i pisanja | 5 | 185,00 kn | 0 | 0,00 kn | 185,00 kn |
| Fizika | 13 | 481,00 kn | 0 | 0,00 kn | 481,00 kn |
| Kemija | 13 | 481,00 kn | 2 | 74,00 kn | 555,00 kn |
| Biologija | 11 | 407,00 kn | 0 | 0,00 kn | 407,00 kn |
| Informatika | 10 | 370,00 kn | 0 | 0,00 kn | 370,00 kn |
| Psihologija | 9 | 333,00 kn | 0 | 0,00 kn | 333,00 kn |
| Likovna umjetnost | 5 | 185,00 kn | 0 | 0,00 kn | 185,00 kn |
| Politika i gospodarstvo | 4 | 148,00 kn | 0 | 0,00 kn | 148,00 kn |
| Povijest | 2 | 74,00 kn | 0 | 0,00 kn | 74,00 kn |
| **UKUPNO – bruto** | **1.411** | **52.207,00 kn** | **99** | **3.663,00 kn** | **55.870,00 kn** |

Ukupan utrošak financijskih sredstava za tisak ispitnih materijala državne mature na jezicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosio je 76.331,00 kuna. Ocijenjeni su svi ispiti materinskih jezika te svi ispiti na jeziku i pismu nacionalnih manjina državne mature u školskoj godini 2021./2022. za što je utrošeno 34.546,20 kuna.

*Tablica 23. Ocjenjivanje ispita jezika nacionalnih manjina šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet** | **Iznos po ispitu** | **Ljetni  rok** | **Jesenski  rok** | **Ukupno** | **Iznos  po predmetu** |
| Mađarski materinski jezik | 23,00 kn | 10 | 0 | 10 | 230,00 kn |
| Srpski materinski jezik | 23,00 kn | 101 | 1 | 102 | 2.962,00 kn |
| Talijanski materinski jezik | 23,00 kn | 188 | 4 | 192 | 4.416,00 kn |
| **Ukupan iznos – neto** | | | | | **7.608,00 kn** |
| **Ukupan iznos – bruto** | | | | | **11.868,48 kn** |

*Tablica 24. Ocjenjivanje prevedenih ispita na jezike nacionalnih manjina šk. god. 2021./2022.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Predmet** | **Iznos po ispitu** | **Mađarski jezik** | | | | **Srpski jezik** | | | | **Talijanski jezik** | | | |
| **Ljetni  rok** | **Jesenski  rok** | **Ukupno** | **Iznos  po predmetu** | **Ljetni  rok** | **Jesenski  rok** | **Ukupno** | **Iznos  po predmetu** | **Ljetni  rok** | **Jesenski  rok** | **Ukupno** | **Iznos  po predmetu** |
| Matematika (viša razina) | 46,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 17 | 3 | 20 | 920,00 kn | 17 | 0 | 17 | 782,00 kn |
| Matematika (osnovna razina) | 22,00 kn | 5 | 0 | 5 | 110,00 kn | 50 | 9 | 59 | 1.298,00 kn | 67 | 11 | 78 | 1.716,00 kn |
| Engleski jezik (viša razina) | 38,00 kn | 1 | 0 | 1 | 38,00 kn | 34 | 0 | 34 | 1.292,00 kn | 51 | 1 | 52 | 1.976,00 kn |
| Engleski jezik (osnovna razina) | 32,00 kn | 3 | 0 | 3 | 96,00 kn | 32 | 4 | 36 | 1.152,00 kn | 53 | 0 | 53 | 1.696,00 kn |
| Njemački jezik (viša razina) | 38,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 1 | 0 | 1 | 38,00 kn | 2 | 1 | 3 | 114,00 kn |
| Njemački jezik (osnovna razina) | 32,00 kn | 1 | 0 | 1 | 32,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn |
| Francuski jezik (viša razina) | 34,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 5 | 0 | 5 | 170,00 kn |
| Španjolski jezik (viša razina) | 34,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 4 | 0 | 4 | 136,00 kn |
| Biologija | 40,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 9 | 0 | 9 | 360,00 kn | 8 | 0 | 8 | 320,00 kn |
| Fizika | 40,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 6 | 0 | 6 | 240,00 kn | 7 | 0 | 7 | 280,00 kn |
| Geografija | 44,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 2 | 0 | 2 | 88,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn |
| Informatika | 30,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 4 | 0 | 4 | 120,00 kn | 5 | 0 | 5 | 150,00 kn |
| Kemija | 40,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 4 | 0 | 4 | 160,00 kn | 7 | 1 | 8 | 320,00 kn |
| Likovna umjetnost | 38,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 1 | 0 | 1 | 38,00 kn | 3 | 0 | 3 | 114,00 kn |
| Latinski (osnovna razina) | 175,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 1 | 0 | 1 | 175,00 kn |
| Politika i gospodarstvo | 36,00 kn | 0 | 0 | 0 | 0,00 kn | 3 | 0 | 3 | 108,00 kn | 1 | 0 | 1 | 36,00 kn |
| Povijest | 10,00 kn | 1 | 0 | 1 | 10,00 kn | 1 | 0 | 1 | 10,00 kn | 1 | 0 | 1 | 10,00 kn |
| Psihologija | 36,00 kn | 2 | 0 | 2 | 72,00 kn | 5 | 0 | 5 | 180,00 kn | 5 | 0 | 5 | 180,00 kn |
| **Ukupan broj ispita** | | **13** | **0** | **13** |  | **169** | **16** | **185** |  | **237** | **14** | **251** |  |
| **Ukupan iznos – neto** | | **358,00 kn** | | | | **6.004,00 kn** | | | | **8.175,00 kn** | | | |
| **Ukupan iznos – bruto** | | **558,48 kn** | | | | **9.366,24 kn** | | | | **12.753,00 kn** | | | |

Ukupan utrošak financijskih sredstava za ispite državne mature na jezicima nacionalnih manjina u školskoj godini 2021./2022. iznosio je 1.138.593,52 kuna.

*Tablica 25. Ukupan utrošak financijskih sredstava za ispite državne mature na jezicima nacionalnih manjina*

|  |  |
| --- | --- |
| **Poslovi** | **Iznos** |
| Izrada ispitnih inačica | 311.850,00 kn |
| Recenzija ispitnih materijala | 36.045,00 kn |
| Prijevod ispitnih materijala | 553.164,05 kn |
| Lektura ispitnih materijala | 122.913,27 kn |
| Prilagodba ispitne tehnologije | 3.744,00 kn |
| Tisak ispitnih materijala | 76.331,00 kn |
| Ocjenjivanje ispita | 34.546,20 kn |
| **Ukupan iznos** | 1.138.593,52 kn |

**VISOKO OBRAZOVANJE**

Na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj studenti mogu upisati studije jezika nacionalne manjine, studijske programe koji se izvode na jeziku i pismu nacionalne manjine kao i studije koji nude sadržaje usko vezane uz učenje jezika, pisma i kulture nacionalnih manjina.

*Tablica 26. Popis studijskih programa*

|  |  |
| --- | --- |
| **VRSTA STUDIJSKOG PROGRAMA** | **NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA** |
| **Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet** | |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Mađarski jezik i književnosti (dvopredmetni) |
| Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Njemački jezik i književnost (jednopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Mađarski jezik i književnost |
| Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Njemački jezik i književnost (jednopredmetni) |
| **Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet** | |
| *Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij* | Medizin (na njemačkom jeziku) |
| **Sveučilište Jurja Dobrile u Puli** | |
| *Preddiplomski stručni studij* | Educazioni della prima infanzia e prescolare u Puli |
| Predškolski odgoj na talijanskom jeziku u Umagu |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura (dvopredmetni) |
| Educazioni della prima infanzia e prescolare |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (jednopredmetni) |
| *Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij* | Insegnamento di classe |
| *Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij* | Prevođenje u sklopu hrvatsko-talijanske dvojezičnosti |
| **Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci[[10]](#footnote-10)** | |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| **Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet** | |
| *Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij* | Združeni doktorski studijski program Upravljanje i ekonomija javnog sektora (na slovenskom jeziku) |
| **Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet** | |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost |
| Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanistika (dvopredmetni) |
| **Sveučilište u Zadru** | |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Ruski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Prevoditeljski studij talijanistike (dvopredmetni) |
| Prevoditeljski studij talijanistike (jednopredmetni) |
| Ruski jezik i književnost (dvopredmetni studij) |
| Ruski jezik i književnost (jednopredmetni) |
| Suvremena talijanska filologija (dvopredmetni) |
| Suvremena talijanska filologija (jednopredmetni) |
| **Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet** | |
| *Preddiplomski sveučilišni studij* | Hungarologija (dvopredmetni) |
| Češki jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Germanistika (dvopredmetni) |
| Poljski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Judaistika (dvopredmetni studij) |
| Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni) |
| Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Ruski jezik i književnost (dvopredmetni studij) |
| Slovački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanistika (dvopredmetni) |
| Talijanistika (jednopredmetni) |
| Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Turkologija (dvopredmetni) |
| *Diplomski sveučilišni studij* | Hungarologija (dvopredmetni) |
| Češki jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Germanistika (dvopredmetni) |
| Poljski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Judaistika (dvopredmetni studij) |
| Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni) |
| Romistika |
| Romistika (dvopredmetni) |
| Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Ruski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Slovački jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Talijanistika (dvopredmetni) |
| Talijanistika (jednopredmetni) |
| Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni) |
| Turkologija (dvopredmetni) |
| *Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij* | Interkulturalna njemačko-hrvatska poslovna komunikacija |

**ODGOJ I OBRAZOVANJE PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE**

Provedbom mjera i aktivnosti za ispunjenje ciljeva *Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine* postignut je daljnji napredak u području odgoja i obrazovanja djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine njihovim uključivanjem na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano poduzima napore za ostvarivanje definiranih zadataka i mjera, a imajući u vidu kompleksnost i sveobuhvatnost postavljenih ciljeva za unaprjeđenje obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine uključujući odgoj i obrazovanje djece u ranom djetinjstvu, ali i osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju te obrazovanju odraslih.

S ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te osiguravanja stjecanja potrebnih znanja i vještina koje će omogućiti osobni razvoj učenika, kao i završavanje osnovnog obrazovanja s ciljem nastavka školovanja te smanjenja razlike između obrazovnih postignuća djece pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječnu razinu obrazovnih postignuća svih učenika u osnovnoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj i u 2022. godini provodile su se aktivnosti na području odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine.

**Rani i predškolski odgoj i obrazovanje**

Za djecu romske nacionalne manjine osigurava se uključivanje u programe predškolskog odgoja kako bi se premostio jaz između socijalno-ekonomske situacije u kojoj djeca žive i mogućnosti za njihovu uspješnu integraciju tijekom obveznog osnovnog obrazovanja. Uključivanje djece u programe predškolskog odgoja/predškole daje dobre rezultate i upućuje na obvezu organiziranja predškolskih odgojnih skupina za svu djecu romske nacionalne manjine. Mjere odgovaraju potrebi osiguravanja pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovnom sustavu u ranoj dječjoj dobi koje cilja na smanjenje početnih nejednakosti, eliminiranje diskriminacije, redukciju izazova s kojima se susreću djeca iz ranjivih društvenih skupina te promicanje emocionalnog, socijalnog, psihološkog, kognitivnog i fizičkog razvoja sve djece. U odnosu na opravdanost programa predškole za stjecanje jezičnih kompetencija, opće je poznato da sve novije teorije obrazovanja upućuju na to da je iznimno važno što ranije uključivanje sve djece u programe predškolskog odgoja da bi se postiglo što uspješnije obrazovanje tijekom osnovne škole i kasnije. To se osobito odnosi na romsku nacionalnu manjinu koja živi u socijalno otežanim uvjetima te stoga djeca pripadnici romske nacionalne manjine ne mogu imati jednako polazište kao djeca koja žive u socijalno naprednijim uvjetima života.

Ako u pojedinoj sredini ne postoji mogućnost uključivanja u integrirane uvjete predškolskog odgoja u redovitoj predškolskoj ustanovi, osigurava se program predškole tj. program pripreme za polazak u osnovnu školu koji se najčešće ostvaruje u osnovnim školama, a dijelom i u predškolskim ustanovama. Program predškole tj. program pripreme za osnovnu školu pokazao se prijeko potreban za romsku populaciju predškolske dobi, daje dobre rezultate i upućuje na obvezu organiziranja predškolskih odgojnih skupina za svu romsku djecu kao pripremu za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav, a osobito u sredinama gdje nema kapaciteta za integrirani predškolski odgoj.

Na kraju 2021./2022. pedagoške godine u programe predškolskog odgoja i predškole bilo je uključeno ukupno 1.185 (609 m/576 ž) djece, a od toga 527(265 m/262 ž) predškolskim odgojem te 658 (344 m/314 ž) predškolom.

Iz Državnog proračuna, u 2022. godini utrošeno je za predškolski odgoj/predškolu ukupno 5.327.918,56 kuna, od toga 2.887.502,65 kuna za predškolski odgoj i 2.440.415,91 kuna za provedbu programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.

**Osnovnoškolsko obrazovanje**

Na kraju 2021./2022 školske godine bilo je uključeno ukupno 4.905 (2.470 m, 2.435 ž) dok je početkom 2021./2022. školske godine u osnovne škole bilo uključeno 4.716 (2.372m, 2.344 ž) učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Podaci o broju učenika koji napuštaju osnovno obrazovanje nakon višekratnih ponavljanja pokazuju da je završnost osnovnog obrazovanja na niskoj razini. Tako je tijekom 2021./2022. školske godine školovanje prekinulo 136 (79 m/57 ž) učenika. U ukupan zbroj onih koji su prekinuli školovanje uključeni su i učenici koji su navršili 15 godina života, a nisu završili osnovnu školu.

U osnovnim školama zaposlena su 24 romska suradnika pomagača (12 m/12 ž) i njihov rad se financira iz Državnog proračuna. Stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine nastavljeno je i u 2022. godini.

Prema izvješću Agencije za odgoj i obrazovanje u 2022. godini nastavljeno je stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača. Učitelji, stručni suradnici pedagozi i suradnici pomagači u osnovnim školama putem stručnih usavršavanja opremljeni su znanjem i metodama kojima će uspješnije upravljati različitostima u razredu, upoznati se s različitim antidiskriminacijskim pristupima poučavanja, moći će u sklopu školskog kurikuluma planirati mjere za pružanje podrške učenicima koji su u riziku od ranog napuštanja školovanja, ovladat će strategijama upotrebe inkluzivnih metoda radi prevencije ranog napuštanja školovanja, prepoznavat će i analizirati funkcioniranje dinamike odnosa u različitim tipovima obitelji s naglaskom specifičnosti suradnje stručnog suradnika pedagoga s disfunkcionalnim obiteljima, razvijati partnerstvo roditelja i škole te definirati oblike suradnje s djelatnicima Centra za socijalnu skrb. Održani su sljedeći stručni skupovi:

1. [Romski suradnici pomagači, učitelji i stručni suradnici u osnovnim školama - stručni skup (teme: 1. Ja uzor!, 2. Kako motivirati učenike?, 3. Mentalno zdravlje i prevencija ranih trudnoća),](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47205) 1. ožujka 2022., *online*, 31 sudionik
2. [Stručno usavršavanje romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama (teme: 1) Komunikacija s roditeljima učenika Roma, 2) Mogućnost uključivanja romskih roditelja u život škole](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=50105)), 30. kolovoza 2022., Učiteljski fakultet, Čakovec, 32 sudionika
3. [Poučavanje hrvatskoga jezika kao inoga, 1. modul](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=50669) (jedna od tema: Rad s učenicima inojezičarima romskoga podrijetla), 16. rujna 2022., *online*, 500 sudionika.

Također, u sklopu stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za poučavanje o holokaustu, Agencija za odgoj i obrazovanje organizira stručne skupove na kojima se obrađuju i teme povezane i sa stradanjem Roma. Tijekom 2022. godine održano je osam skupova:

1. [Šoa akademija](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47055), 20. siječnja 2022., Dvorana Novinarskog doma, Zagreb, 58 sudionika
2. [Poučavanje i učenje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47096), 25. siječnja 2022., *online*, 70 sudionika
3. [Holokaust kao početna točka 5, stručni skup za učitelje i nastavnike iz Hrvatske, Slovenije i Italije](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47448), 22. ožujka 2022., Novinarski dom, Zagreb, 12 sudionika
4. [Šoa Akademija](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=48215), 26. travnja 2022., Židovska općina Zagreb, 13 sudionika
5. [Antisemitizam, holokaust i stradanja: Prošlost u sadašnjosti, II.](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47642), 27. travnja. 2022., *online*, 391 sudionik
6. [Holokaust kao početna točka; dijalog Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=48197), 11. svibnja 2022., Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 12 sudionika
7. [Prikaz holokausta u svjetskim književnostima; Primjeri poljske, francuske, hrvatske i bosanske književnosti](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=51199), 9. studenoga 2022., *online*, 378 sudionika
8. [ŽSV za Građanski odgoj i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije: Poučavati o holokaustu](http://ettaedu.azoo.hr/StrucniSkupoviTip/Prijave.aspx?id=47208), 3. veljače 2022., Bjelovar, 81 sudionik.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava učenje hrvatskoga jezika tj. osigurava učiteljima razredne nastave i hrvatskog jezika prekovremeni rad za pružanje posebne pomoći učenju hrvatskog jezika za učenike koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik, a koji rade s učenicima romske nacionalne manjine te se osigurava produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine. Osiguranje produženog boravka iznimno je važno kao preduvjet uspješnog završetka osnovnog obrazovanja učenika romske nacionalne manjine te je ostvaren znatan napredak djece na području učenja jezika, stjecanja higijenskih navika i socijalizacije djece.

Za odgojno-obrazovne programe, izvanučioničku nastavu, smještaj u učenički dom, produženi boravak te plaće romskih suradnika pomagača u 2022. godini isplaćeno je ukupno 4.383.786,49 kuna.

**Srednjoškolsko obrazovanje**

Iako je veći broj učenika koji nastavljaju obrazovanje u trogodišnjim srednjoškolskim programima u odnosu na broj učenika u četverogodišnjim programima, vidljiv je porast i broja učenika upisanih u prve razrede četverogodišnjih škola. Također je vidljivo da se učenici ispisuju iz škole, tj. napuštaju srednjoškolsko obrazovanje.

U srednjoškolske programe krajem 2021./2022. školske godine uključeno je ukupno 738 (368 m/370 ž) učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Od ukupno 738 učenika bilo je 78 (46 m/32 ž) učenika ponavljača. Ministarstvo znanosti i obrazovanja stipendira sve redovite učenike srednjih škola koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Od 2021./2022. srednjoškolska stipendija iznosi 8.000,00 kuna godišnje po učeniku, odnosno 800,00 kuna mjesečno tijekom nastavne godine. Za učenike koji ponavljaju razred iznos mjesečne stipendije je 300,00 kuna mjesečno. Broj učenika kojima je osigurana stipendija je 704 (346 m/358 ž) u školskoj godini 2021./2022. Osim navedenoga isplaćena je jednokratna novčana pomoć za 136 učenika koji su u 2022. godini završili program srednjoškolskog obrazovanja te podnijeli zahtjev za isplatom pomoći. U 2022. godini iz Državnog proračuna za isplatu jednokratnih pomoći i stipendija učenicima srednjih škola utrošeno je ukupno 6.004.500,00 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira i smještaj učenika srednjih škola pripadnika romske nacionalne manjine u učeničke domove. Tako je u 2022. godini iz Državnog proračuna utrošeno 230.580,00 kuna za smještaj u učeničke domove što je, uz stipendije, jedan od preduvjeta za povećanje broja romskih učenika oba spola koji uspješno završavanju srednju školu.

**Visoko obrazovanje**

Kako bi se smanjila razlika između prosječnog obuhvata i završnosti visokog obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na prosječni obuhvat i završnost visokog obrazovanja na razini Republike Hrvatske u cilju izjednačavanja mogućnosti za stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja nužno je povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju visoko obrazovanje te onih koji nastavljaju poslijediplomski studij. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava smještaj u studentski dom te stipendije studentima pripadnicima romske nacionalne manjine. U 2021./2022. ak. god. stipendija je iznosila 1.300,00 kuna mjesečno tijekom deset mjeseci, odnosno 13.000,00 kuna godišnje. U akademskoj godini 2021./2022. dodijeljena je stipendija za 51(14 m/37 ž) studenta pripadnika romske nacionalne manjine. U 2022. godini iz Državnog proračuna za studentske stipendije utrošeno je 800.800,00 kuna.

**Obrazovanje odraslih**

U Republici Hrvatskoj kontinuirano se radi na povećanju obuhvata odraslih pripadnika romske nacionalne manjine programima opismenjavanja, obrazovanja i osposobljavanja tijekom cijelog općeg i strukovnog obrazovanja, a s ciljem razvijanja individualnih potencijala i jačanja kapaciteta i kompetencija za postizanje veće konkurentnosti na tržištu rada i trajnog zapošljavanja te povećanja društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u svim područjima suvremenog života. U programe obrazovanja odraslih u 2022. godini bilo je uključeno 25 (15 m/10 ž) pripadnika romske nacionalne manjine. Ukupan iznos sredstava utrošenih za aktivnosti opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje u 2022. godini je 72.500,00 kuna.

Osim svega navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u 2022. godini na temelju Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina sufinanciralo je pet posebnih programa za pripadnike romske nacionalne manjine u ukupnom iznosu od 79.000,00 kuna te provedbu dva edukacijsko-kulturna programa u iznosu od 225.000,00 kuna. Ministarstvo znanosti i obrazovanja i nadalje će provedbom posebnih mjera i aktivnosti ulagati napore za osiguravanjem kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine, a imajući u vidu kompleksnost i sveobuhvatnost svih resursa, ali i angažman svih dionika koji je nužno potreban za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

**ZAKLJUČAK**

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavilo je tijekom 2022. godine ulagati znatne napore u provođenju odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i drugih propisa. U sklopu Ministarstva znanosti i obrazovanja djeluje Uprava za nacionalne manjine koja obavlja upravne i stručne poslove planiranja, praćenja stanja i unaprjeđenja predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog odgoja, obrazovanja odraslih te obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, kao i druge poslove iz svoga djelokruga.

Novčana izdvajanja za obrazovne programe i nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina uvećana su za 3.358.546,19 kuna u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje broja djece vidljivo je u sklopu sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina (1.879 djece u odnosu na 2.048 u prethodnoj godini), kao i smanjenje broja učenika u sklopu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (6.923 učenika u odnosu na 6.983 u prethodnoj godini). Porast je vidljiv u broju učenika srednjih škola (1.464 učenika u odnosu na 1.366 učenika u prethodnoj godini). Manji je broj pristupnika državne mature koji su pristupili ispitima materinskoga jezika (180 pristupnika u odnosu na 206 pristupnika). U odnosu na 2021. godinu došlo je do uspješnije apsorpcije sredstava namijenjenih posebnim oblicima nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina, kao i nastavka pružanja stručne potpore uz organizaciju stručnih usavršavanja namijenjenih svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Potrebno je istaknuti državni stručni skup koji je održan u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te uz potporu Uprave za nacionalne manjine, Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koji je bio namijenjen svim odgojno-obrazovnim djelatnicima u nastavi na jezicima i pismima nacionalnih manjina.

Za potrebe nastave nastavljen je pojačan rad na sufinanciranju izrade, prijevoda i dotiska udžbenika i drugih obrazovnih materijala te je na ovom polju učinjen značajan napredak u povećanju planiranih proračunskih sredstava u usporedbi s ranijim razdobljima. Krajem 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je javni poziv za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) za ukupno 11 nacionalnih manjina za koje do sada nisu izrađeni novi kurikulumi. Tijekom 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodilo je sve aktivnosti na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje. Treba istaknuti kako je vidljiv broj djece i učenika koji se uključuju u programe predškolskog odgoja, ali i produženog boravka. Također, postignuti su značajni pomaci povećanjem iznosa srednjoškolskih stipendija od školske godine 2021./2022. U visokom obrazovanju vidljivo je povećanje studenata pripadnika romske nacionalne manjine, na što je svakako utjecalo i povećanje iznosa studentskih stipendija kako bi se dodatno potaknulo završavanje srednjoškolskih programa te upis većeg broja pripadnika romske nacionalne manjine na visoka učilišta.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja tijekom 2022. godine sudjelovalo je u pripremama projekata za novo financijsko razdoblje 2021. - 2027. te je u sljedećem razdoblju planirana provedba različitih aktivnosti putem poziva za pripadnike romske nacionalne manjine *Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.* Dodatne aktivnosti u vidu potpore školama s većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine planirane su i u *Nacrtu nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027.* te *Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine.*

Vezano uz donošenje kurikuluma za nastavni predmet *Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj* *(Model C)* tijekom 2022. godine, prema zahtjevima škola, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je izdalo suglasnosti za izvođenje nastave *Jezika i kulture romske nacionalne manjine* u osnovnim školama Orehovica, Podturen i Kuršanec.

U budućem razdoblju nastavlja se provedba postojećih aktivnosti i daljnje povećanje sredstava koja su planirana u Državnom proračunu. Intenzivirat će se aktivnosti pri izradi novih kurikuluma za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, rad na razvoju, usklađivanju i unaprjeđivanju pravnoga okvira, kao i rad na razvoju odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u cjelini.

1. PRAVO NA OČITOVANJE SVOJE VJERE I OSNIVANJE VJERSKIH ZAJEDNICA

Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa, potpisanim s niže navedenim vjerskim zajednicama, Republika Hrvatska obvezala se isplatiti godišnje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske iznose koji se izračunavaju na način utvrđen ugovorima.

Sredstava koja su obveza Republike Hrvatske u skladu s Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa potpisanim s vjerskim zajednicama, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 91 Ured Komisije Aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

Na gore navedenoj poziciji Državnog proračuna Republike Hrvatske, financijska sredstva za 2022. godinu iznosila su 24.935.000,00 kuna i bila su namijenjena za ukupno 19 vjerskih zajednica, od čega je 71,20 % namijenjeno vjerskim zajednicama koje su obuhvaćene i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Uvećanje isplaćenih iznosa u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu je rezultat povećanja iznosa bruto osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika te bruto osnovice za službenike i namještenike u javnim službama. Financijski pokazatelji za 2022. godinu (u odnosu na 2021. godinu) navedeni su u Tablici 1.

*Tablica 1.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vjerske zajednice** | **2021.** | **2022.** |
| Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj | 11.424.125,28 | 11.906.985,63 |
| Islamska zajednica u Hrvatskoj | 3.481.637,76 | 3.628.795,20 |
| Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj | 652.807,08 | 680.399,10 |
| Židovska vjerska zajednica Bet Israel | 483.560,80 | 503.999,33 |
| Bugarska pravoslavna crkva u Hrvatskoj | 187.379,80 | 195.299,74 |
| Makedonska pravoslavna crkva u Hrvatskoj | 803.919,84 | 837.898,89 |
| **UKUPNO** | **17.033.430,56** | **17.753.377,89** |

U Republici Hrvatskoj dosegnuta je visoka razina prava na očitovanje svoje vjere, kao i prava na osnivanje vjerskih zajednica zajedno s drugim pripadnicima te vjere. I u narednoj godini će se, u okviru financijskih mogućnosti, sredstvima iz Državnog proračuna sufinancirati vjerske zajednice.

1. PRISTUP SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

Sukladno Zakonu o elektroničkim medijima, jedna od kategorija Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, za koju pružatelji medijskih usluga koji imaju pravo korištenja tih sredstava mogu prijavljivati programe, je kategorija *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj*. Agencija za elektroničke medije je krajem 2021. godine raspisala tri javna natječaja za raspodjelu sredstava Fonda. Za Fond 1/21, 2/21 i 3/21 sredstva su dodijeljena za 2022. godinu. Izvor financijskih sredstava Fonda su sredstva osigurana od 3 % mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe Hrvatske radiotelevizije.

U 2022. godini ukupno je na navedenim natječajima nakladnicima televizije i radija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog programa za kategoriju programa Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj dodijeljeno 1.645.626,26 kuna. Od tog iznosa dodijeljeno je 713.707,96 kuna za ukupno 28 radio emisija na navedenu temu, 187.824,99 kuna za pet sadržaja elektroničkih publikacija koje se odnose na nacionalne manjine te 744.093,31 kuna za pet televizijskih emisija.

Tablični pregled navedenih emisija/sadržaja koji sadrži naziv pružatelja medijske usluge, financirane emisije iz kategorije *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj* te iznosi sredstva koja su dodijeljena za 2022. nalazi se u prilogu ovoga Izvješća *– Prilog 4.*

Nadalje, Agencija za elektroničke medije je u 2022. godini nastavila projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja te širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, profesionalizaciju novinarskog i autorskog rada u njima, uz nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za istinito i razborito izvještavanje te vrhunski autorski rad, odnosno jačanje autonomije novinara.

Zaključno, Agencija za elektroničke medije je i u 2022. godini nastavila djelovati kroz edukaciju i promicanje medijske pismenosti. U sklopu 5. Dana medijske pismenosti u svibnju 2022. godine diljem Hrvatske održano je 558 događanja s više od 1.500 aktivnosti. Više od 33.000 sudionika, prvenstveno djece i mladih, sudjelovalo je na predavanjima, radionicama, filmskim projekcijama i drugim događanjima u vrtićima, školama, fakultetima, knjižnicama, kinima, medijima i udrugama. Većina aktivnosti održana je na temelju obrazovnih materijala pripremljenih u suradnji sa stručnjacima u sklopu dosadašnjih Dana medijske pismenosti, dostupnih za preuzimanje na portalu medijskapismenost.hr. Ukupno 32 obrazovna materijala i 20 video lekcija preuzeti su više od 650.000 puta. Svake godine u sklopu Dana medijske pismenosti, Agencija za elektroničke medije i UNICEF, u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, organiziraju i filmski natječaj za djecu i mlade. Na radionicama “Djeca upoznaju medije”, organiziranima u vodećim medijskim kućama u Hrvatskoj, sudjelovalo je gotovo 2.000 učenika osnovnih i srednjih škola, a u vrijeme pandemije umjesto radionica uživo pripremljeni su video vodiči kroz medije kako bi se učenike upoznalo s načinom funkcioniranja medija i nastankom medijskih sadržaja.

1. KULTURNA AUTONOMIJA

Ministarstvo kulture i medija kontinuirano i sustavno osigurava i potiče kulturnu autonomiju nacionalnih manjina kroz koju pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju svoje kulturne i umjetničke slobode u svim aspektima kulturno-umjetničkog stvaralaštva i djelatnosti, kroz koje mogu razvijati i promicati svoj kulturni i nacionalni identitet, ali ostvaruju i aktivan i ravnopravan doprinos kulturnom životu.

Ministarstvo kulture i medija će i u narednom razdoblju objavljivati Pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, u sklopu kojih će, sukladno svome djelokrugu i osiguranim sredstvima, sufinancirati programe nacionalnih manjina i time ispunjavati svoju ustavnu i zakonsku obvezu očuvanja njihovog nacionalnog identiteta. Sufinanciranjem programa pripadnika nacionalnih manjina prezentira se bogata kulturna baština nacionalnih manjina te pridonosi očuvanju vjerskog, nacionalnog, regionalno - zavičajnog identiteta te unaprjeđivanju interkulturne komunikacije.

Putem Ministarstva kulture i medija u 2022. godini za potrebe nacionalnih manjina iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odobrena su sredstava u ukupnom iznosu od 17.526.934,36 kuna.

U poglavlju ovoga Izvješća *Zbirni financijski pokazatelji* te u *Prilogu 5.* koji je u privitku ovoga Izvješća, iznose se detaljni podaci o financiranju programa nacionalnih manjina u području kulture u 2022. s pozicije Ministarstva kulture i medija, i to: plaće i materijalni troškovi središnjih knjižnica nacionalnih manjina; knjižnična i izdavačka djelatnost, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture; glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam; vizualna djelatnost i inovativne i umjetničke i kulturne prakse, međunarodna kulturna suradnja te zaštita kulturne baštine i provođenje hitnih mjera.

Ostvarivanju programa kulturne autonomije doprinosi i sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina iz sredstava Državnog proračuna putem Savjeta za nacionalne manjine. U 2022. putem Savjeta za nacionalne manjine za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, od planiranog iznosa 50.204.225,00 kuna utrošeno je 50.065.345,02 kune.

U privitku ovoga Izvješća nalazi se pregled raspoređenih odnosno planiranih sredstava za programe iz područja kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine u 2022. *(Prilog 6.).*

1. ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U TIJELIMA VLASTI TE U UPRAVNIM I PRAVOSUDNIM TIJELIMA

**Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru**

Na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, održanima 5. srpnja 2020. godine, ostvarena je potrebna zastupljenost zastupnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, koji su birani u posebnoj, 12. izbornoj jedinici.

**Ostvarivanje prava na odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima nacionalnih manjina bilo je, temeljem Zakona o lokalnim izborima i sukladno lokalnim statutima, zajamčeno pravo na izbor ukupno 287 članova predstavničkih tijela, u ukupno 153 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Razdijeljeno po manjinama, pripadnicima srpske manjine je jamčeno pravo na izbor ukupno 185 članova predstavničkih tijela jedinica samouprave; pripadnicima talijanske manjine 38 članova; pripadnicima mađarske manjine 16; pripadnicima bošnjačke i romske manjine po 13; pripadnicima češke manjine 11; pripadnicima slovačke manjine 6; pripadnicima rusinske manjine 3; te pripadnicima albanske i ukrajinske manjine po jedan član.

Zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina po provedbi redovnih lokalnih izbora, održanih 16. svibnja 2021. godine, nije osigurana u predstavničkim tijelima 80 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za 96 članova predstavničkih tijela iz redova nacionalnih manjina. Slijedom navedenoga, 3. listopada 2021. godine održani su dopunski izbori. Od navedenih 96 raspisanih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz redova nacionalnih manjina, izabrano je ukupno 87 članova predstavničkih tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina, budući da 9 kandidatura nije bilo pravovaljano (8 kandidatura nije predano, a jedna kandidatura nije bila prihvaćena). Navedeni broj od ukupno 87 članova predstavničkih tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina, izabran je u 72 jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Na lokalnim izborima 2021. godine ukupno je izabrano **278** članova predstavničkih tijela iz redova pripadnika nacionalnih manjina u ukupno **148** jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**Ostvarivanje prava na odgovarajuću zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Pripadnici nacionalnih manjina su na lokalnim izborima 2021. godine, sukladno Zakonu i svojim statutima, imali pravo predložiti i izabrati kandidate za ukupno 67 zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana, u ukupno 66 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, konkretno u 55 općina i gradova te 11 županija. Razdijeljeno po manjinama, pripadnici srpske manjine imali su pravo predložiti kandidate i birati 39 zamjenika; pripadnici talijanske manjine 13 zamjenika; pripadnici češke i mađarske manjine po 4 zamjenika; pripadnici bošnjačke, romske i rusinske manjine po 2 zamjenika; te pripadnici slovačke manjine jednog zamjenika, odnosno predstavnika u izvršnom tijelu općine, grada ili županije.

Na izborima je izabrano ukupno 55 zamjenika općinskih načelnika i gradonačelnika te 12 zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, čime je predmetno pravo na zastupljenost u izvršnim tijelima u cijelosti ostvareno.

**Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske**

Na dan 31. prosinca 2022. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske bilo je zaposleno 47.306 službenika i namještenika, od kojih su njih 1.426 ili 3,01 % bili pripadnici nacionalnih manjina. Podaci razdijeljeni po narodnosnoj pripadnosti zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina pokazuju da je u navedenim tijelima, krajem 2022. godine, najviše bilo zaposleno Srba - 911, koji čine 1,93 % ukupnog broja zaposlenih; zatim Mađara - 83, koji čine 0,18 %; Čeha - 78, koji čine 0,16 % zaposlenih; Bošnjaka - 77, koji čine 0,16 % zaposlenih; Talijana - 75, koji čine 0,16 % zaposlenih; Albanaca - 33, koji čine 0,07 % zaposlenih; Slovenaca - 31, koji čine 0,07 % zaposlenih te 11 Roma, koji čine 0,02 % zaposlenih, dok se pripadnicima ostalih nacionalnih manjina izjasnilo 127 službenika i namještenika koji čine 0,27 % od ukupnog broja službenika i namještenika.

Tablica s podacima vezanim uz broj pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2022. nalaze se u *Prilogu 11.*

Tijekom 2022. godine tijela državne uprave i stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske raspisali su ukupno 381 javni natječaj i oglas (238 radi prijma na neodređeno vrijeme i 143 radi prijma na određeno vrijeme) za 1.773 radna mjesta (1.429 na neodređeno vrijeme i 344 na određeno vrijeme), odnosno za 2.283 izvršitelja (1.824 na neodređeno vrijeme i 459 na određeno vrijeme).

U prijavama na javne natječaje i oglase 83 kandidata se pozvalo na pravo prednosti na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini, od kojih je zaposleno 14 kandidata i to na temelju najvećeg broja ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu.

Pravosudna tijela raspisala su 840 javnih natječaja i oglasa (486 radi prijma na neodređeno vrijeme i 354 radi prijma na određeno vrijeme) za 854 radna mjesta (472 na neodređeno vrijeme i 382 na određeno vrijeme), odnosno za 1.232 izvršitelja (771 na neodređeno vrijeme i 461 na određeno vrijeme). U prijavama na javne natječaje i oglase 28 kandidata se pozvalo na pravo prednosti na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini, od kojih je zaposleno 8 kandidata - 7 kandidata na temelju najvećeg broja ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu i 1 kandidat na temelju poziva na pravo prednosti.

Od ukupno 110 kandidata koji su se u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske pozvali na pravo prednosti na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini, 23 kandidata nije navelo kojoj nacionalnoj manjini pripada, dok su se 87 kandidata izjasnila o svojoj pripadnosti nacionalnoj manjini, kako slijedi:

- 38 kandidata srpske nacionalnosti

- 12 kandidata albanske nacionalnosti

- 7 kandidata romske nacionalnosti

- 6 kandidata talijanske nacionalnosti

- 5 kandidata češke nacionalnosti

- 4 kandidata ukrajinske nacionalnosti

- 3 kandidata bošnjačke nacionalnosti

- 2 kandidata mađarske nacionalnosti

- 2 kandidata makedonske nacionalnosti

- 2 kandidata rusinske nacionalnosti

- 2 kandidata slovenske nacionalnosti

- 1 kandidat austrijske nacionalnosti

- 1 kandidat crnogorske nacionalnosti

- 1 kandidat njemačke nacionalnosti

- 1 kandidat slovačke nacionalnosti.

Od zaposlena 22 kandidata koji su se pozvali na pravo prednosti na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini, 6 je zaposleno u Ministarstvu unutarnjih poslova, 1 u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2 u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, 2 u Ministarstvu financija, 2 u Državnoj geodetskoj upravi, 1 u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i 8 u pravosudnim tijelima. Od toga su u tijelima državne uprave 14 kandidata zaposlena na temelju ostvarenog najvećeg broja bodova na testiranju i intervjuu, a u pravosudnim tijelima je 7 kandidata zaposleno na temelju ostvarenog najvećeg broja bodova na testiranju i intervjuu, dok je 1 kandidat zaposlena na temelju poziva na pravo prednosti zbog pripadnosti nacionalnoj manjini. Nisu iskazani podaci o broju poziva na pravo prednosti za natječaje i oglase iz 2022. godine koji su još u tijeku.

Mjere s ciljem unaprjeđenja ostvarivanja prava

Sva državna tijela obvezna su objavljivati raspisane javne natječaje za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Narodnim novinama, na svojoj web stranici i na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja dostavlja se i nadležnoj službi za zapošljavanje. Oglasi za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljuju se na web stranici tijela koje ih raspisuje, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave te putem nadležne službe za zapošljavanje.

Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano provodi kontrolu zakonitosti dostavljenih tekstova natječaja i oglasa za zapošljavanje te ukazuje državnim tijelima na obvezu navođenja dijela teksta vezanog za pravo prednosti pri zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina pod jednakim uvjetima.

Također, pripadnicima nacionalnih manjina ukazuje se da imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju, sukladno odredbi članka 22. stavka 2. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti. O navedenom pravu Ministarstvo pravosuđa i uprave pripadnike nacionalnih manjina informira putem odgovora na upite zaprimljene putem elektroničke pošte, telefonski, kao i putem objave na svojoj web stranici.

Planiranje zapošljavanja

Budući da je Odlukom o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 35/22.), plan prijma u državnu službu tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu nije donesen. Slijedom toga, nije se moglo planirati zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima.

**Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu unutarnjih poslova**

Vezano za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru svoje nadležnosti provodi mjeru zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, vodi evidencije o broju i strukturi zaposlenih državnih službenika i namještenika koji su pripadnici nacionalnih manjina, uspoređuje stanje zapošljavanja manjina u odnosu na prethodna razdoblja, prati trend zapošljavanja nacionalnih manjina te obavlja i druge poslove u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina.

U svrhu povećanja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu unutarnjih poslova prilikom svakog raspisanog javnog natječaja provodi se mjera redovnog informiranja mogućih kandidata koji su pripadnici nacionalnih manjina o pravu prednosti pri zapošljavanju upućivanjem na internet stranice navedenog Ministarstva. Uz navedeno, provodi se i mjera edukacije članova Komisije za provedbu javnog natječaja ili internog oglasa, o provedbi članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Za provedbu navedenih mjera Ministarstvo unutarnjih poslova nema financijskih izdataka.

Ministarstvo unutarnjih poslova postupa u skladu s člankom 42. stavkom 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 1/15., 138/15. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19., 98/19. i 141/22.), utvrđuje popunjenost radnih mjesta za pripadnike nacionalnih manjina, te planira zapošljavanje potrebnog broja državnih službenika pripadnika nacionalnih manjina.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova je zaposlilo 36 pripadnika nacionalnih manjina i 3 osobe koje se nisu nacionalno opredijelile, a na dan 31. prosinca 2022. godine u Ministarstvu je bilo ukupno zaposleno 1.144 pripadnika nacionalnih manjina i osoba koje se nisu nacionalno opredijelile. Kao izvor podataka o nacionalnoj pripadnosti zaposlenika spomenutog Ministarstva korišten je Jedinstveni registar osoba Ministarstva unutarnjih poslova, a prema kojem je za određeni broj zaposlenika tog Ministarstva nacionalna pripadnost nepoznata ili su se izjasnili kao neopredijeljeni ili nema podataka.

Vezano za preporuke u narednom razdoblju, Ministarstvo unutarnjih poslova ponovno ističe da se jedan dio pripadnika nacionalnih manjina prilikom prijava na natječaje ne izjašnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti pa je stoga potrebno redovito poticanje pripadnika nacionalnih manjina na izjašnjavanje o svojoj nacionalnoj pripadnosti, jer im isto omogućava prednost pri zapošljavanju sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Na plaće i druga materijalna prava pripadnika nacionalnih manjina i osoba koje se nisu izjasnile o svojoj nacionalnoj pripadnosti, u 2022. godini utrošeno je ukupno 180.161.915,85 kuna.

Prema pokazateljima o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u 2022. godini, te broju ukupno zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u Ministarstvu unutarnjih poslova, vidljivo je da spomenuto Ministarstvo provodi odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koje se odnose na zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina, odnosno vodi računa o postizanja njihove veće zastupljenosti u službi navedenog Ministarstva.

**Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima**

Ministarstvo pravosuđa i uprave kontinuirano prati statističke podatke o pravosudnim dužnosnicima te službenicima, namještenicima i vježbenicima pripadnicima nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima. Postupak prijema službenika provode pravosudna tijela samostalno.

Tablica sa statističkim podacima vezanim za broj pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u pravosudnim tijelima na dan 31. prosinca 2022., kao i omjer zaposlenih u odnosu na 31. prosinca 2021., nalaze se u *Prilogu 11.*

Ministarstvo pravosuđa i uprave napominje da prilikom izrade Izvješća za 2022. godinu nije uvrstilo osobe koje su nacionalno neopredijeljene ili su se izjasnile na druge načine (kao npr. muslimani, ostali i sl.) te isti nisu uvršteni u broj pripadnika nacionalnih manjina.

**Zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Stanje ostvarivanja prava

Ministarstvo pravosuđa i uprave izvršilo je analizu stanja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na dan 31. prosinca 2022. godine sukladno popisu stanovništva 2021. godine.

Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, na dan 31. prosinca 2022. godine, od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave njih 114 osigurava zastupljenost, odnosno zapošljava pripadnike nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima.

Nadalje, broj jedinica samouprave u kojima je potrebno, sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima tih jedinica je 71 (50 općina, 13 gradova te 8 županija). U navedeni broj od 71 jedinica samouprave uključeno je i 15 jedinica u kojima pripadnici određene nacionalne manjine čine apsolutnu većinu stanovništva jedinice.

Od 71 jedinice samouprave (50 općina, 13 gradova te 8 županija) koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima, to se pravo u cijelosti ostvaruje u njih 57, dok u 14 jedinica nije ostvarena zajamčena zastupljenost.

Prema podacima iz evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, na dan 31. prosinca 2022. godine, u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je zaposleno 16.724 službenika i namještenika, od čega 491 ili 2,94 % pripadnika jedne od 22 nacionalnih manjina, 488 ili 2,92 % nepoznatih, 20 ili 0,12 % neopredijeljenih te 5 ili 0,03 % službenika i namještenika koji su se izjasnili kao muslimani.

Od 491 zaposlenog službenika i namještenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina najviše je Srba - 280, zatim Talijana - 72, Bošnjaka - 44, Mađara - 28, Čeha - 26, Crnogoraca - 9, Makedonaca - 7, Slovenaca - 5, Rusina i Albanaca po 4, Slovaka, Roma i Nijemaca po 3 te po jedan zaposleni pripadnik ruske, rumunjske i židovske nacionalne manjine.

Grad Pula-Pola izvijestio je da se i ove godine u Gradu Puli-Pola pitanje zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina ne može adekvatno pratiti. Zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u gradskoj upravi Grada Pule-Pola svakako ima, no zbog nepostojanja zakonske obveze izjašnjavanja pojedinca o njihovoj nacionalnoj pripadnosti takva pitanja nisu ni postavljana te stoga ne postoji uvid u stanje zaposlenih po nacionalnoj pripadnosti. Tijekom 2022. godine dodatne poteškoće stvarala je i sve zastupljenija zaštita osobnih podataka i s tim povezana nedostupnost osobnih podataka djelatnika koji se tiču njihove nacionalne pripadnosti.

Slično tome, Grad Zagreb je vezano za vođenje podataka o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina, izvijestio da je za 488 službenika, odnosno namještenika upravnih tijela Grada Zagreba podatak o nacionalnosti nepoznat, obzirom da je sukladno članku 9. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zabranjena obrada podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, stoga niti jedan dokument novijeg datuma ne sadrži podatak o nacionalnosti.

Slijedom navedenoga te činjenice da, sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“, broj 73/17.), podatak o nacionalnoj pripadnosti ne predstavlja obvezan podatak u evidenciji o radnicima, sve više jedinica u svojim evidencijama o radnicima ne sadrži navedeni podatak što, kako je vidljivo i na spomenutim primjerima, može utjecati na prikazivanje manjeg broja zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tablica s podacima vezanim uz broj pripadnika nacionalnih manjina zaposlenih u tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na dan 31. prosinca 2022. nalazi se u *Prilogu 11.*

Nadalje, podaci o pozivanju na prednost pri zapošljavanju prikupljani su od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave putem e-Sustava, kako slijedi:

Tijekom 2022. godine 71 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima postoji obveza zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, raspisale su ukupno 204 javnih natječaja i oglasa (131 javnih natječaja i 73 oglasa) za 297 radnih mjesta (202 na neodređeno vrijeme i 95 na određeno vrijeme), odnosno za 329 izvršitelja (216 na neodređeno vrijeme i 113 na određeno vrijeme).

Od ukupno 19 kandidata koji su se pozvali na pravo prednosti na temelju pripadnosti nacionalnoj manjini (11 na natječajima i 8 u oglasima) zaposleno je 11 kandidata koji su se pozvali na pravo prednosti pri zapošljavanju i to: jedan pripadnik talijanske nacionalne manjine putem oglasa i 10 pripadnika srpske nacionalne manjine, 6 putem javnog natječaja i 4 putem oglasa.

Godišnjim planovima prijma u 71 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima postoji zakonska obveza zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina, predviđeno je zapošljavanje ukupno 20 pripadnika nacionalnih manjina u 2023. godini.

**Edukacija državnih i lokalnih službenika**

Državna škola za javnu upravu je, u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tijekom 2022. godine provela 2 radionice „Antidiskriminacija, ravnopravnost spolova i primjena Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u ESI fondovima, koje je pohađalo 55 zaposlenih u tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. (OPKK), OP ULJP 2014. - 2020. (OPULJP), Programa ruralnog razvoja 2014. - 2020. (PRR) i OP za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. - 2020. Provedba radionica financirana je sredstvima Prioritetne osi 10; Tehnička pomoć, Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Također, tijekom 2022. godine, a u okviru svojih proračunskih sredstava, Državna škola za javnu upravu organizirala je 6 pripremnih seminara za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita kojim su obuhvaćene teme zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Na navedenom seminaru sudjelovalo je ukupno 469 polaznika.

Za navedene aktivnosti je tijekom 2022. godine Državna škola za javnu upravu iz Državnog proračuna, Glava 9515 Državna škola za javnu upravu, Aktivnost 677028 Provedba programa stručnog usavršavanja i izobrazbe, 3237 Intelektualne i osobne usluge utrošila 3.081,82 eura (23.220,00 kuna).

1. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Stanje upisa subjekata u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Na izborima za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanima 5. i 19. svibnja 2019., izabrano je ukupno 352 vijeća i 108 predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na dan 31. prosinca 2022. godine, upisano je 103 predstavnika nacionalnih manjina, 344 vijeća nacionalnih manjina i 12 koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Vezano uz upis u navedeni Registar Ministarstvo pravosuđa i uprave napominje da, nakon upisa novih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te promjena nastalih nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanih 5. i 19. svibnja 2019. godine, redovito upisuju i novonastale promjene sjedišta, naziva vijeća, osoba ovlaštenih za zastupanje vijeća te ostalih podataka u Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sukladno članku 24. stavku 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, članovi vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave biraju se za razdoblje od četiri godine. U skladu s člankom 7.Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19.), izbori za članove vijeća nacionalnih manjina održat se 7. svibnja 2023. godine.

Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2022. godini

Prema podacima koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavile u e-Sustav, iznosi se pregled sredstava osiguranih u proračunima lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja su dodijeljena za funkcioniranje vijeća i predstavnika određenih nacionalnih manjina u 2022. godini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | I. ZAGREBAČKA | 1.979.754,70 kn | | III. SISAČKO-MOSLAVAČKA | 1.142.806,30 kn | | IV. KARLOVAČKA | 626.864,36 kn | | V. VARAŽDINSKA | 306.910,58 kn | | VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 344.637,84 kn | | VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 581.600,56 kn | | VIII. PRIMORSKO-GORANSKA | 1.764.243,84 kn | | IX. LIČKO-SENJSKA | 644.476,53 kn | | X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 373.194,65 kn | | XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA | 181.078,56 kn | | XII. BRODSKO-POSAVSKA | 281.298,48 kn | | XIII. ZADARSKA | 1.053.080,85 kn | | XIV. OSJEČKO-BARANJSKA | 1.632.573,53 kn | | XV. ŠIBENSKO-KNINSKA | 1.093.897,38 kn | | XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | 1.235.464,98 kn | | XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.347.627,14 kn | | XVIII. ISTARSKA | 1.070.047,00 kn | | XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 555.171,04 kn | | XX. MEĐIMURSKA | 117.094,99 kn | | XXI. GRAD ZAGREB | 7.405.672,81 kn | | **UKUPNO DODIJELJENA SREDSTVA:** | **23.737.496,12 kn** | |  |

Nadalje, u Tablici pod nazivom Pregled planiranih, dodijeljenih i utrošenih sredstava za funkcioniranje vijeća i predstavnika vijeća u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. *(Prilog 8)*, razdvojena su sredstva posebno po jedinicama područne (regionalne) samouprave (županijama), a posebno po jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) u pojedinim županijama te u odnosu na pojedine kategorije – planirana, dodijeljena i utrošena sredstva razvrstana po nacionalnim manjinama. Iz te Tablice može se vidjeti doprinos županija, gradova i općina ostvarivanju prava nacionalnih manjina kroz financiranje njihovih djelatnosti i predstavnika.

Planirana sredstva za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2022. godinu iznosila su 25.185.831,01 kuna, što u odnosu na 2021. godinu kada je za financiranje vijeća i predstavnika bilo planirano 25.589.651,63 kuna predstavlja smanjenje sredstava.

Važno je istaknuti da je u 2022. godini za funkcioniranje vijeća i predstavnika vijeća utrošeno 23.826.399,38 kuna, što predstavlja porast u odnosu na 2021. godinu kada je za vijeća i predstavnike utrošeno 23.571.511,20 kuna.

Nastavno na navedene brojčane iznose, imajući u vidu funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Ministarstvo pravosuđa i uprave navodi da je dosta jedinica istaknulo da vijeća i predstavnici većinu sredstava utroše na nagrade i nakade, dok manje sredstava utroši na programske aktivnosti. Gledajući ukupno utrošena sredstva na razini svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, navedeno Ministarstvo ističe da je nešto više sredstava utrošeno na programske aktivnosti nego na nagrade i naknade za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Svakako i dalje treba raditi na educiranju pripadnika nacionalnih manjina o njihovim pravima te ulozi i funkciji vijeća i predstavnika.

**Nadzor zakonitosti općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Ministarstvo pravosuđa i uprave, sukladno članku 37. stavku 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, nadzire ostvarivanje prava nacionalnih manjina zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i posebnim zakonima u pitanjima iz svog djelokruga te u navedenim pitanjima obavlja i nadzor zakonitosti općih akata koje dostavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

1. AKTIVNOSTI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Prema mišljenju Savjeta za nacionalne manjine u području ostvarivanja **prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina,** tijekom 2022. godine nije ostvaren napredak.

Nakon objave službenih rezultata Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis 2021.), pripadnici srpske nacionalne manjine izgubili su sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma u Gradu Vukovaru, Gradu Vrbovskom i Općini Donji Kukuruzari.

Popis 2021. pokazao je da u Gradu Vukovaru živi ukupno 23.175 stanovnika, među kojima je 14.605 Hrvata (63,02 %) i 6.890 Srba (29,73 %), dok je prema Popisu iz 2011. u Gradu Vukovaru živjelo 34,87 % Srba.

Gradsko vijeće Grada Vukovara je na 12. sjednici 24. listopada 2022. godine donijelo Odluku o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 13/22.). Odlukom se temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina sukladno rezultatima Popisa 2021. pristupilo brisanju odredbe o službenoj uporabi srpskog jezika i ćiriličnog pisma. Na istoj sjednici temeljem članka 61. stavka 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18., 2/18. - pročišćeni tekst, 7/19. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20. i 3/21.), donijelo Zaključak („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 13/22.), kojim utvrđuje da je dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i srpske nacionalne manjine na razini koja omogućava suradnju i suživot. S druge strane je konstatirano kako nisu stvoreni preduvjeti za proširivanje opsega individualnih prava te propisivanje kolektivnih prava pripadnicima srpske manjine u Gradu Vukovaru. U obrazloženju Prijedloga odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara, navedeno je kako je pravni temelj za donošenje Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Vukovara članak 108. stavak 3. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik” Grada Vukovara, br. 4/09., 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18., 2/18. - pročišćeni tekst, 7/19. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20. i 3/21.), kojim je propisano da Gradsko vijeće odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Člankom 12. stavkom 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, propisano je da se ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici nacionalne manjine ostvaruje na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje jednu trećinu stanovnika te jedinice. Prijedlog za promjenu podnio je Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost radi usklađivanja Statuta Grada Vukovara s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, temeljem službenih rezultata Popisa 2021. obzirom da su ispunjeni uvjeti za brisanje odredbi o službenoj uporabi srpskog jezika i ćiriličnog pisma. U obrazloženju je navedeno kako je nakon objave službenih rezultata Popisa 2021. utvrđeno da pripadnici srpske manjine čine 29,73 % stanovništva Grada Vukovara što je manje od jedne trećine ukupnog broja stanovnika Grada Vukovara. Nadalje je utvrđeno da ne ostvaruju pravo na ravnopravnu službenu uporabu srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području Grada Vukovara sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nakon objave rezultata Popisa 2021. sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina više ne ostvaruju ni pripadnici srpske nacionalne manjine u Gradu Vrbovsko u Primorsko-goranskoj županiji (pad s 35,22 % na 32,38 %), ni u Općini Donji Kukuruzari u Sisačko-moslavačkoj županiji (pad s 34,82 % na 31,20 %).

Pripadnici slovačke nacionalne manjine sukladno rezultatima Popisa 2021. pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma izgubili su u Općini Punitovci u Osječko-baranjskoj županiji(udio pripadnika pao s 36,94 % na 33,16 %).

Pravo na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma sukladno rezultatima Popisa 2021. ostvarili su pripadnici romske nacionalne manjine u Općini Orehovica u Međimurskoj županiji gdje čine 33,68 % u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave (porast od 18,29 % iz Popisa stanovništva 2011.).

Vezano uz smanjenje udjela nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu, Savjet za nacionalne manjine zagovornik je pristupa da se određena prava pripadnika nacionalnih manjina trebaju i dalje ostvarivati u smislu stečenih prava bez obzira na promijenjene okolnosti kretanja broja stanovnika i pripadnika nacionalnih manjina. Republika Hrvatska imala je takva iskustva sa skupinama koje kolokvijalno nazivamo *stare nacionalne manjine*, koje su prava naslijedile iz bivše države i ta prava nisu reducirana već su u hrvatskom zakonodavstvu utvrđena kao stečena, trajna prava. Savjet je također mišljenja da veću pažnju treba obratiti i na demografske i socioekonomske čimbenike koji u velikoj mjeri utječu na kretanje, odnosno pad broja pripadnika nacionalnih manjina, što znači veću skrb za područja gdje manjine tradicionalno žive, a ta su područja često ispod **prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske**.

U ostvarivanju **kulturne autonomije** nacionalnih manjina postignut je visok stupanj provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Savjet za nacionalne manjine je 26. studenoga 2021. godine u „Narodnim novinama“ broj 127/21. objavio Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini. Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine na Javni poziv za 2022. godinu zaprimila je prijave ukupno 1.155 programa kulturne autonomije (informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije) od strane 103 udruge i ustanove nacionalnih manjina sa 129 njihovih članica.

Ukupno je po programima kulturne autonomije bilo prijavljeno:

* informiranje: 69 programa
* izdavaštvo: 79 programa
* kulturni amaterizam: 444 programa
* kulturne manifestacije: 563 programa.

Udruge i ustanove 20 nacionalnih manjina zatražile su za ostvarivanje programa kulturne autonomije dodjelu sredstava za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 62.919.314,54 kuna. Od ukupnog broja, prijavljeno je 19 udruga koje nisu bile sufinancirane u 2021. godini.

U Državnom proračunu, u okviru Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, planirane su tekuće donacije za 2022. godinu u iznosu od 48.504.225,00 kuna, što je 5 % više nego za 2021. godinu kada je odobreno 46.194.500,00 kuna.

Sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, br. 105/16., 81/20. i 122/22.), Savjet za nacionalne manjine je imenovao Povjerenstvo za raspodjelu sredstava udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za 2022. godinu. Povjerenstvo sastavljeno od dva člana Savjeta i tri vanjska člana imenovano kao stručna radna skupina ovlaštena za vrednovanje programa sastavljeno je od stručnih osoba iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija. Povjerenstvo je zaduženo sastaviti Prijedlog odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini.

Savjet za nacionalne manjine 21. travnja 2022. godine jednoglasno je donio Odluku o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini, kojom je raspoređen odnosno planiraniznos od 50.204.225,00 kuna, i to:

* na računu 381 *Tekuće donacije* 48.504.225,00 kuna (programi kulturne autonomije 95 udruga i ustanova - informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije, program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Mađarskom - nositelj udruga Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje, kao i programi koji proizlaze iz bilateralnog sporazuma s Talijanskom Republikom - nositelj ustanova Centar za povijesna istraživanja, Rovinj i udruga Talijanska unija, Rijeka)
* na računu 366 *Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* 500.000,00 kuna (program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Talijanskom Republikom - nositelj Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka)
* na računu 363 *Pomoći unutar općeg proračuna* 1.200.000,00 kuna (kulturne manifestacije Lipovljanski susreti 2022. i Večer nacionalnih manjina 2022., Bjelovar - 80.000,00 kn, te programi stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine - 1.120.000,00 kn).

Na temelju Odluke o rasporedu sredstava u 2022. godini, raspoređena odnosno planirana su sredstva za sufinanciranje 1.041 programa kulturne autonomije 95 udruga sa 129 članica, i to:

* 67 programa informiranja

68 programa izdavaštva

428 programa kulturnog amaterizma

478 programa kulturnih manifestacija

* 3 programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma
* 2 programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine te manifestacije Lipovljanski susreti 2022. i Večer nacionalnih manjina 2022., Bjelovar
* financijske pomoći sukladno bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka).

Putem Savjeta za nacionalne manjine, unutar aktivnosti A732003 *Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina* u 2022. godini, od planiranog iznosa 50.204.225,00 kuna utrošeno je 50.065.345,02 kune.

Nakon 20 godina rumunjska nacionalna manjina je izvršila prijavu programa te je prvi put sufinancirana putem Savjeta za nacionalne manjine. Putem Savjeta sada se sufinancira ukupno 20 manjina (vlaška i turska manjina još uvijek nisu osnovale svoje udruge u Republici Hrvatskoj).

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu sredstva su osigurana odnosno planirana u ukupnom iznosu od 50.204.225,00 kuna što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje za 5,5 %. Savjet za nacionalne manjine u 2016. godini raspolagao je iznosom od 35.000.000,00 kuna, dok u 2022. godini raspolaže s iznosom od 50.000.000,00 kuna što predstavlja povećanje od 42 % u razdoblju od šest godina.

Odlukom o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini, utvrđeno je da će se udruzi Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, Zagreb, doznačiti iznos od 405.000,00kuna za programe izdavaštva, informiranja, kulturnog amaterizma i manifestacija. Člankom 5. stavkom 3. Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, propisano je da će Savjet za nacionalne manjine s udrugom kojoj su odlukom o rasporedu sredstava odobrena sredstva, zaključiti ugovor o financijskoj potpori programa koji u ime udruge potpisuje ovlašteni predstavnik udruge. Pregledom Registra udruga Republike Hrvatske ustanovljeno je da je mandat predsjednika udruge kao ovlaštenog predstavnika istekao 27. studenoga 2020., odnosno da je zadnja izborna skupština udruge održana 27. studenoga 2016. Slijedom navedenoga, Savjet za nacionalne manjine je za udrugu Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske Preporod, Zagreb, utvrdio nemogućnost isplate iznosa 405.000,00 kuna do upisa osobe ovlaštene za zastupanje u Registar udruga Republike Hrvatske temeljem rješenja gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove opće uprave.

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu bolešću COVID-19, posljednje tri godine brojne udruge i ustanove bile su spriječene u održavanju programa kulturnog amaterizma i manifestacija. Dopunom Kriterijafinanciranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 81/20.), udrugama i ustanovama omogućeno je neutrošene iznose, iznimno do prestanka posebnih okolnosti, iskoristiti za tehničko i drugo opremanje prostorija za rad nabavom računala, namještaja i slično, odnosno za programe nabavkom narodnih nošnji i sličnih sredstava za tu namjenu. Članak 14. Kriterija dopunjen je stavkom 2. koji propisuje da će seu slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, udrugama i ustanovama čiji se programi kulturnog amaterizma i manifestacija sufinanciraju u predmetnom razdoblju, dopustiti korištenje sredstava odobrenih za te programe u visini do 80 % za nabavu opreme i stvaranje prostornih i drugih uvjeta za djelovanje, sve do prestanka posebnih okolnosti. S obzirom na daljnji nastavak nepovoljne epidemiološke situacije i provođenje mjera zaštite od epidemije bolesti COVID-19 zbog kojih se ni tijekom 2022. godine nisu realizirali brojni programi amaterizma i manifestacija, ista se odredba Dopune Kriterija primjenjivala i u 2022. godini.

Savjet za nacionalne manjine je na sjednici 13. listopada 2022. godine usvojio Izmjenu Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine”, broj 122/22.). Izmjena se odnosi na članak 14. kojim je izmijenjen maksimalni iznos utroška sredstava u postocima prema vrsti troškova za pojedine programe. Izmjena se primjenjuje od 1. siječnja 2023., a pripremljena je nakon analize godišnjih izvješća o radu i ostvarivanju programa, odnosno financijskih izvješća udruga i ustanova i njihovih članica, a uvažavajući porast cijena energenata i ukupnih troškova života.

U okviru provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. te pratećeg Akcijskog plana i Odluke o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini, po osnovi pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine bila su osigurana sredstva od 1.120.000,00 kuna. Savjet za nacionalne manjine je 21. travnja 2022. godine jednoglasno donio Odluku o raspodjeli sredstava za programe stvaranja materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine za 2022. godinu kojom su dodijeljena sredstva sljedećim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

* Gradu Slavonski Brod 600.000,00 kuna za sufinanciranje nastavka izgradnje Društvenog doma u Novom naselju u MO „Josip Rimac“, na lokaciji k.č.br. 2987/69, k.o. Brodski Varoš
* Općini Nedelišće 520.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje Doma kulture Parag, na lokaciji k.č.br. 1509/18, dio 1510/1 i dio 1509/19, k.o. Trnovec.

Savjet za nacionalne manjine je 24. studenoga 2022. godine objavio Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za predlaganje programa za ostvarivanje kulturne autonomije iz područja informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora, koji će se sufinancirati sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Nadalje, pod supokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine 27. kolovoza 2022. godine održana je središnja manifestacija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj „Lipovljanski susreti 2022. godine“. Program se sastojao od predstavljanja pripadnika nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske - bogatstvom običaja, pjesmom, plesom, nošnjama, gastro ponudom, sadržajima za djecu i sportskim natjecanjima, čime je još jednom poslana poruka zajedništva i mira. Osobito pozdravljen bio je pjevački i plesni nastup Zakarpatskog akademskog narodnog zaslužnog zbora iz Užgoroda u Ukrajini. Uz goste iz Ukrajine u središnjem programu nastupili su: KUD Lipa Lipovljani, Slovački KUD Ondrej Pekar Soljani, KUD Rusina Joakim Hardi Petrovci, Mađarsko kulturno društvo Népkör Osijek, Kulturno prosvjetno društvo Karpati Lipovljani, Romski resursni centar, Darda, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Garešnica i Češka obec Bjelovar.

Također, u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine 24. studenoga 2022. godine održan je za udruge i ustanove nacionalnih manjina Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije putem interneta za 2023. godinu i godišnji izvještaji o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz Državnog proračuna za 2022. godinu. U cilju adekvatnije primjene Kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologije praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, analizirani su postupci prijave programa i predaje financijskih izvješća udruga i ustanova s osvrtom na najčešće greške i primjere iz prakse.

Vezano uz **ostvarivanje prava nacionalnih manjina na pristup javnim medijima**, u Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine zaprimljeno je 23. ožujka 2022. godine Izvješće Hrvatske radiotelevizije o proizvedenim, suproizvedenim i objavljenim programima namijenjenim informiranju pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Predmetno su Izvješće predstavnici Hrvatske radiotelevizije podnijeli na 99. tematskoj sjednici Savjeta za nacionalne manjine 13. listopada 2022. Ono što je razvidno i iz izvješća Hrvatske radiotelevizije za 2021. jest nastavak trenda nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenih informiranju pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom programu Hrvatske radiotelevizije. U 2020. godini Hrvatska radiotelevizija je objavila 5.494 minute i 14 sekundi sadržaja namijenjenog pripadnicima manjina odnosno 1.045 % od ukupno emitiranog programa što čini očigledan pad zastupljenosti u odnosu na 2019. godinu (1.079 %). U 2021. godiniobjavila je 5.180 minuta i 15 sekundi sadržaja namijenjenog pripadnicima manjina, odnosno 0,99 % od ukupnog emitiranog programa što u odnosu na 2020. godinu također predstavlja očigledan padzastupljenosti manjina u emitiranim programima (5,3 %). Od ukupne minutaže informativnog sadržaja koja iznosi 700 minuta i 3 sekunde (11 sati, 40 minuta i 3 sekunde) samo 338 minuta i 35 sekundi (5 sati, 38 minuta i 35 sekundi) čine sadržaji dnevnog informativnog tv programa i to: prilozi u podnevnom dnevniku - 32 minute i 6 sekundi, u središnjem dnevniku - 116 minuta i 13 sekundi (1 sat, 56 minuta i 13 sekundi), u Dnevniku 3 - 32 minute i 21 sekunda, u Regionalnom dnevniku - 70 minuta i 2 sekunde (1 sat, 10 minuta i 2 sekunde), prilozi u emisiji Studio 4 - 70 minuta i 28 sekundi (1 sat, 10 minuta i 28 sekundi) te prilozi u Vijestima 4 - 17 minuta i 25 sekundi, dok najveći dio tv sadržaja u smislu kvantitativnih podataka produciraju emisije Prizma - 2.194 minute (36 sati i 34 minute) i Manjinski mozaik - 557 minuta i 14 sekundi (9 sati, 17 minuta i 14 sekundi).

Izvješće za 2021. godinu pokazuje realno stanje koje je prema mišljenju Savjeta za nacionalne manjine nepovoljno za ostvarivanje prava manjina na pristup javnim medijima kako zbog nedovoljne minutaže, tako i zbog manjka emisija - u odnosu na 2020. godinu minutaža dnevnog informativnog tv programa manja je za 163 minute (2 sata i 43 minute), odnosno za 33 % (u Izvješću za 2021. godinu nije prikazan program Radio Sljemena koji je u 2020. godini sudjelovao u minutaži informativnog sadržaja s 1.628 minuta). Radijski program uglavnom ispunjava obvezu informiranja na jezicima nacionalnih manjina, dok je televizijski program još uvijek daleko od realizacije iste.

Člankom 47. Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine i člankom 9. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji propisana je obveza informiranja na jezicima nacionalnih manjina, uključujući i programe za djecu na jezicima nacionalnih manjina. Preporukom CM/RecChL(2020)7 Odbora ministara državama članicama o primjeni Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima kao prioritet preporučuje se produljenje trajanja emitiranja i povećanje redovitosti radijskih i tv programa na manjinskim jezicima u sklopu HRT-a dodjelom termina prikazivanja svakom manjinskom jeziku. Europskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima potpisnice su obvezale da će za korisnike regionalnih ili manjinskih jezika na teritoriju na kojem su ti jezici u uporabi, osigurati osnivanje barem jedne radio stanice ili jednog tv kanala na regionalnom ili manjinskom jeziku.I dalje nije provedeno 6 preporuka za hitno djelovanje koje se odnose na emitiranje jedne redovite tv emisije dovoljno dugog trajanja na češkom, njemačkom, mađarskom, talijanskom, rusinskom i ukrajinskom jeziku, a koje su preporuke istaknute Ocjenom Odbora stručnjaka o provedbi preporuka za hitno djelovanje sadržanih u šestom evaluacijskom izvješću Odbora stručnjaka za Hrvatsku.

Nadalje, Prizma kao najbolja emisija za manjine u regiji nema novinara koji govore jezicima nacionalnih manjina. Na emisiji rade dvije urednice i jedna novinarka stoga nedostaje novinara koji će sustavno pratiti tematiku nacionalnih manjina. Ne postoji više dosegnuto pravo emitiranja priloga na talijanskom, mađarskom i češkom jeziku.

Analizirajući Izvješće Hrvatske radiotelevizije za 2021. godinu Savjet za nacionalne manjine zaključio je da su pomaci postignuti samo kada se radi o emisijama Hrvatskog radija.

U radijskom programu za pohvalu su vijesti na mađarskom jeziku u Osijeku te na talijanskom jeziku u Rijeci i Puli. Međutim, emisiju Multikultura uređuje samo jedna novinarka stoga je i na radiju potrebno popuniti novinarski kadar.

U 2022. godini osnovana je zajednička Radna skupina predstavnika Savjeta za nacionalne manjine i Hrvatske radiotelevizije koja bi se bavila pitanjima budućeg Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2027. godine, formiranja manjinske redakcije i vanjske produkcije manjinskog sadržaja. U zajedničku Radnu skupinu imenovani su predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, zastupnik češke nacionalne manjine i zastupnica srpske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru. Zajednička Radna skupina održala je 13. travnja 2022. godine sastanak na kojem je kao prioritet istaknuta obveza osnivanja Samostalnog odjela za nacionalne manjine te njegovo popunjavanje pripadnicima manjina ili drugih vrsnih govornika jezika i poznavatelja kulture. Prijedlog o osnivanju Samostalnog odjela za nacionalne manjine Savjet za nacionalne manjine je uputio i u okviru sudjelovanja javnosti u savjetovanju o Prijedlogu ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine. Sukladno Izvještaju HRT-a o provedbi javne rasprave, prijedlog Savjeta za nacionalne manjine nije prihvaćen uz obrazloženje da „unutarnji ustroj HRT-a nije prijedlog Ugovora“.

U javnu raspravu o novom Ugovoru HRT-a i Vlade Republike Hrvatske mogli su se uključiti svi zainteresirani građani preko internetske stranice HRT-a na kojoj je bio objavljen prijedlog dokumenta, te e-mail adrese na koje mogu slati svoje prijedloge i primjedbe. Međutim, HRT jedva da je izvijestio u svojim programima o početku javne rasprave s danom 29. travnja 2022., a link preko kojeg su građani trebali doći do dokumenta bio je teško pretraživ na internetskim stranicama HRT-a. Zakonska obaveza HRT-a je da tijekom 45 dana trajanja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću organizira okrugle stolove te posebne kontaktne radijske i televizijske emisije u kojima bi javnost detaljno upoznali s odredbama novog ugovora i čuli njihova mišljenja. Samo jedna javna tribina održana je 6. lipnja 2022. godine. Savjet za nacionalne manjine je mišljenja da je javno savjetovanje otvoreno prilično kasno, posebno kad se uzme u obzir da je javna rasprava trajala do 12. lipnja 2022. godine, a Prijedlog ugovora morao je biti dostavljen Vladi Republike Hrvatske najkasnije šest mjeseci prije isteka važenja aktualnog Ugovora, znači do 30. lipnja 2022. godine.

Glavni ravnatelj HRT-a izložio je kako je HRT emitirala u televizijskim i radijskim programima ukupno 2.584 redovne emisije koje su se ili emitirale na jeziku nacionalnih manjina ili su se bavile pitanjima nacionalnih manjina. Po evidenciji HRT-a, to čini okvirno 36.000 minuta, odnosno više od 600 sati programa u što nije ubrojeno informiranje manjina ili o manjinama u ostalim programima i izravni prijenosi koji su vezani za religijska okupljanja manjina ili obilježavanja manjinskih događaja. Osnovne emisije koje se bave manjinskim temama su Prizma i Manjinski mozaik. U 2021. godini Prizma je premijerno emitirana 49 puta, a Manjinski mozaik 37 puta. Reprizno je Prizma emitirana dodatno 183 puta s ciljem veće dostupnosti kako pripadnicima manjina tako i većini. Manjinski mozaik emitiran je premijerno 37 puta uz također višekratna repriziranja. Godišnje trajanje je ukupno oko 550 minuta.

S druge strane, Hrvatski radio kao osnovnu tjednu emisiju s manjinskim temama emitirao je emisiju Multikultura 52 puta u trajanju od 2.600 minuta. U ostalim programima radija i televizije manjinske teme ili teme obrađene na manjinskim jezicima emitirane su više od 500 puta kroz reportaže i emisije svih žanrova. HRT u suradnji s UNICEF-om pripremio je 70 epizoda serijala „Mišo i Robin“, „Tajni dnevnik patke Matilde“ i TV Vrtića na romskom i bajaško-rumunjskom jeziku za najmlađe, te napomenuo kako su ti sadržaji dostupni na zahtjev putem HRTi platforme.

Predstavnici HRT-a pojasnili su kako metodologija HRT-a glede izračuna minuta i izrade Izvješća ovisi o njihovom sustavu, uputama Europske radiodifuzijske unije (EBU-a) i Agencije za elektroničke medije. Također je ukazao na činjenicu kako se putem drugih emisija obradi značajan dio manjinskog sadržaja koji nije obuhvaćen samim izvješćem. Članovi Savjeta i predstavnici HRT-a suglasili su se kako je nužno iznaći novi i efikasniji način kako bi se konačno uskladili u pogledu parametara i načina izračuna minutaže.

Vlada Republike Hrvatske je Zaključkom na 157. sjednici **13. listopada 2022. godine** prihvatila prijedlog Ugovora koji će potpisati s Hrvatskom radiotelevizijom za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine, a Hrvatsku radioteleviziju zadužila da provede sveobuhvatne analize financijskog poslovanja i poduzme mjere u cilju osiguranja stabilnosti i održivosti poslovanja. U Ugovoru se razrađuju misija, vrijednosti i načela HRT-a. Ugovor osobito uređuje radijske i televizijske kanale koje HRT emitira, njihovu vrstu, svrhu i programsku osnovu, vrstu i sadržaj internetskih stranica i portala HRT-a, programske te dodatne obveze u odnosu na međunarodne sadržaje, sadržaje namijenjene nacionalnim manjinama i manjinskim skupinama, zaštitu i očuvanje audio i audiovizualne građe, dijalog s javnošću i jačanje svijesti o javnim vrijednostima, te obveze informiranja u hitnim situacijama.

Nadalje, na Brijunima je od 19. do 21. rujna 2022. godine održana tradicionalna 26. Međunarodna znanstvena konferencija „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost“. Na konferenciji je održano devet panela podijeljenih u tri tematske cjeline: Nacionalne manjine u demokratskim društvima, Migracije i migracijske politike te Globalni sigurnosni izazovi. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine bio je moderator teme *Nacionalne manjine u demokratskim društvima* te se je osvrnuo i na činjenicu da se 2022. godine obilježava 20. obljetnica stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Na konferenciji su gostovali znanstvenici i stručnjaci iz zemalja jugoistočne Europe koji se bave pravima nacionalnih manjina, globalnim i sigurnosnim izazovima suvremenih migracija te migracijskom politikom.

Također, u Poreču od 15. do 18. rujna 2022. godine u suorganizaciji Savjeta za nacionalne manjine, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta i Mreže za akademsku saradnju iz Beograda, održana je tradicionalna Regionalna škola manjinskih prava. Uz predsjednika Savjeta za nacionalne manjine, koji je održao predavanje na temu *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj - 20 godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina,* u programuRegionalne škole izlagali su profesori i predavači iz Republike Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici lokalne ili područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, a školu je pohađalo 20 studentica i studenata iz Republike Hrvatske i Srbije. Cilj Regionalne škole primarno je jačanje akademskih veza između studenata iz Republike Hrvatske i Srbije koji su zainteresirani za proučavanje fenomena multikulturalizma i prava nacionalnih manjina.

**Ocjena Savjeta za nacionalne manjine o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022.**

Provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. godini Savjet za nacionalne manjine ocjenjuje zadovoljavajućom u području ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina i programa kojima se stvaraju pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske nacionalne manjine. U područjima ostvarivanja prava na ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma, prava na pristup javnim medijima, te uloge vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, postoje daljnje poteškoće u implementaciji.

Savjet za nacionalne manjine naglašava i uspješnu provedbu Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024., što predstavlja nastavak jasnog usmjerenja Vlade Republike Hrvatske na stvaranje preduvjeta na puno ostvarenje manjinskih prava. Radi nastavka kontinuiranog rada na unaprjeđivanju zaštite prava nacionalnih manjina bilo je nužno pristupiti izmjenama i dopunama Operativnih programa. Izmjenama i dopunama Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. utvrđeno je devet novih aktivnosti, dok se osam aktivnosti mijenja ili dopunjuje. Ostale predložene izmjene odnose se na promjenu rokova provedbe aktivnosti ili dodavanje nositelja kod pojedinih aktivnosti. Aktivnosti iz Operativnih programa kojima je Savjet za nacionalne manjine (su)nositelj u najvećem se dijelu odnose na ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, odnosno omogućavanje stabilnosti i unaprjeđenja rada udruga i ustanova manjina. Realizacija aktivnosti na terenu u značajnoj mjeri ovisi o suradnji s lokalnim strukturama, načelnicima, gradonačelnicima i županima. Značajna je uloga vijeća i predstavnika, bez obzira što je riječ o savjetodavnim tijelima budući da je iskustvo pokazalo da tamo gdje lokalne strukture imaju razumijevanja za njihov rad i ulogu, tamo se i mnoga pitanja iz Operativnih programa lakše rješavaju. Vlada Republike Hrvatske je, sukladno Operativnim programima, osigurala dostatna sredstva koja se udrugama i ustanovama nacionalnih manjina doznačuju putem Savjeta za nacionalne manjine, a koja su im omogućila da izraze, sačuvaju i razvijaju identitet u području informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija.

Određena prava koje uređuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, nisu u potpunosti zaživjela u praksi, posebno u dijelu prava na uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina, zapošljavanje nacionalnih manjina u državnim i javnim službama, pravo nacionalnih manjina na odgovarajuću zastupljenost u medijima, a koji bi trebali afirmirati politiku približavanja i prepoznavanja manjina kao općedruštvenu vrijednost i sastavni dio ukupnog javnog političkog i kulturnog života.

U odnosu na manjinska vijeća i predstavnike, Savjet za nacionalne manjine predlaže da se razmotri koliki je broj članova realno potreban za ostvarenje uloge instituta vijeća, budući da je člankom 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, propisano da se u vijeća općine bira 10, u vijeća grada 15, a u vijeće županije čak 25 članova. Također, nužno je rješavanje problematike pravne osobnosti predstavnika nacionalnih manjina budući da su Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, instituciji predstavnika dana sva prava i obveze kao i vijećima, osim pravne osobnosti i OIB-a pravne osobe.

Vezano uz donošenje odluke Savjeta za nacionalne manjine o rasporedu sredstava, Savjet za nacionalne manjine napominje da je nužno razmotriti zadani rok za donošenje odluke; Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, propisuje rok od 90 dana od donošenja Državnoga proračuna ili će u suprotnom odluku o rasporedu donijeti Vlada Republike Hrvatske. Propisani rok ne korespondira s rokovima koji su financijskim propisima utvrđeni za izradu financijskog izvješća udruga za prethodnu godinu, odnosno godišnjih izvješća o radu i ostvarivanju programa.

Dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Savjet za nacionalne manjine osvrnuo se i na činjenicu da se u prosincu 2022. godine navršilo 20 godina od stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, naglašavajući da se radi o ključnom dokumentu koji je ne samo odredio ostvarivanje i razvoj manjinskih prava u Republici Hrvatskoj, već je u nekim aspektima bitno doprinio hrvatskom putu u Europsku uniju. Manjinska politika u proteklih dvadeset godina od usvajanja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina stvorila je uvjete i mehanizme kroz koje je probleme nacionalnih manjina moguće identificirati i rješavati demokratskim alatima koje je osigurao spomenuti Zakon. Novi kvalitativan iskorak predstavlja činjenica da je omogućio i institucionalno osigurao ulazak nacionalnih manjina u javni politički i društveni život. Najznačajnija postignuća Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ostvarena su u području političke zastupljenosti (broj manjinskih zastupnika u Hrvatskome saboru povećan je s 5 na 8), sudjelovanja u upravljanju u lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; osnovan je Savjet za nacionalne manjine kao krovno tijelo nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj; zatim u područjima ostvarivanja kulturne autonomije; zastupljenosti u predstavničkim tijelima na državnoj i lokalnoj razini te u upravnim i pravosudnim tijelima; služenja jezikom i pismom nacionalnih manjina; odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina; prava na pristup javnim medijima te samoorganiziranja i udruživanja radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Povodom navedene obljetnice, 1. i 2. prosinca 2022. godine održana je međunarodna znanstvena konferencija *Prvih dvadeset godina Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina* u organizaciji Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Savjeta za nacionalne manjine, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku.

Na konferenciji održanoj u Hotelu Westin u Zagrebu kroz sedam panela izlagali su članovi akademske zajednice i akteri u provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, na teme vezane uz standarde zaštite nacionalnih manjina koje Republika Hrvatska osigurava svojim pravno-institucionalnim okvirom. S obzirom na činjenicu da su to razdoblje obilježili i brojni izazovi u provedbi manjinske politike, program konferencije bio je usmjeren na probleme koje je dosadašnje iskustvo artikuliralo i pristupe koje je prema njima moguće zauzeti. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine izlagao je unutar panela koji se odnosio na pravo nacionalnih manjina na pristup javnim medijima, gdje je istaknuo problem nedovoljne zastupljenosti programa namijenjenog pripadnicima manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije. Sudionicima međunarodne znanstvene konferencije pozdravnim govorom obratio se predsjednik Vlade Republike Hrvatske istaknuvši kako je je Republika Hrvatska ostvarila visoku razinu zaštite prava nacionalnih manjina te podsjetio kako je upravo Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, omogućio pripadnicima manjina da daju vlastiti doprinos razvoju hrvatskog društva, toleranciji, pluralizmu i jednakopravnosti. Glavna tajnica Vijeća Europe istaknula je kako Hrvatska u posljednjih 20 godina bilježi snažan doprinos promociji i zaštiti ljudskih prava, demokraciji i vladavini prava. Navela je potrebu za dodatnim mjerama u podizanju svijesti o povijesnoj prisutnosti manjina, borbi protiv segregacije u školovanju, kažnjavanje povijesnog revizionizma i antimanjinske retorike u javnom govoru. Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava istaknula je zadovoljstvo provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kroz dva desetljeća, ali je isto tako ukazala na nedostatak političke volje u njegovoj provedbi na lokalnim razinama. Sudionicima skupa obratili su se i predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske, dekani Pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, te brojni stručnjaci, pripadnici akademske zajednice, ali i Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora.

Drugi dan konferencije, 2. prosinca 2022. godine, obljetnica stupanja na snagu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina obilježena je u Hrvatskome saboru. Prisutnima se pozdravnim govorom obratio predsjednik Hrvatskoga sabora u kojem je podcrtao konstruktivan i veliki doprinos koji su pripadnici nacionalnih manjina dali u izgradnji moderne hrvatske države i društva. U svojem je govoru predsjednik Savjeta za nacionalne manjine istaknuo da manjinska prava nisu dodatna prava već sredstvo putem kojeg bi manjina mogla ostvariti jednaka prava kao svi ostali građani te najavio da će se Savjet za nacionalne manjine u budućnosti baviti pitanjem priznavanja stečenih prava nacionalnih manjina koja još nisu riješena. Uz potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske, izlagali su i potpredsjednik Hrvatskoga sabora, predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik Kluba nacionalnih manjina, zamjenica Bjelovarsko-bilogorskog župana i načelnik Općine Borovo.

1. STAMBENO ZBRINJAVANJE I POVRATAK

**Aktivnosti Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje**

Uvodno, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (sada Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine), kao nadležno tijelo za područje stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima, skreće pažnju da navedeni Središnji državni ured nema posebnu evidenciju stambenog zbrinjavanja pripadnika nacionalnih manjina.

U 2022. godini Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava iz Državnog proračuna osigurao 3.413.925,23 kuna s proračunske aktivnosti Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava (K761062). S navedene pozicije financira se stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava, među kojima su u najvećem broju pripadnici srpske nacionalne manjine.

Početkom 2022. godine u upravnim tijelima u županijama, koji donose rješenja u I. stupnju, bilo je neriješeno 28 zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem bivših nositelja stanarskog prava. Tijekom 2022. godine riješeno je 15 zahtjeva. Zaključno s 31. prosinca 2022. godine u upravnim tijelima u županijama ostalo je neriješeno 13 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava. Broj obostrano potpisanih ugovora o najmu u 2022. godini u odnosu na bivše nositelje stanarskog prava je 47, od toga 30 na području posebne državne skrbi, odnosno potpomognutom području, a 17 izvan navedenog područja.

U programu obnove i opremanja ratom oštećenih ili uništenih stambenih jedinica ne vodi se evidencija korisnika po nacionalnoj pripadnosti, a sva rješenja s utvrđenim pravom na stambeno zbrinjavanje žurno se uvode u fazu realizacije, bez lista čekanja.

U 2022. godini završeni su radovi na obnovi 48 obiteljskih kuća, u radovima obnove je još 31 obiteljska kuća, a u fazi natječaja za izvoditelje radova su 3 obiteljske kuće. U fazi izrade projektne dokumentacije je 15 obiteljskih kuća. Isplaćeno je 15 novčanih potpora za popravak oštećenja i povrat vlastito uloženih sredstava. U programu opremanja nakon provedenih aktivnosti obnove, isporučen je 81 komplet namještaja i 7 aparata bijele tehnike, od čega 5 hladnjaka, 2 električna štednjaka. Na aktivnosti Obnova i izgradnja u ratu oštećenih stambenih objekata K761061 za navedenu namjenu utrošeno je ukupno 10.471.454,39 kuna.

Prema podacima iz elektroničke baze, sukladno članku 7. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/93., 39/95., 29/99., 128/99., 50/00., 86/02., 51A/13. i 98/19.), u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice na dan 31. prosinca 2022. godine, evidentirano je još 13osoba, od toga 9 prognanika i 4 izbjeglice.

U Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje kontinuirano se provodi upis, evidencija i kontrola rješenja donesenih po upravnim tijelima županija i upravnom tijelu Grada Zagreba, donesenih u reviziji statusa sukladno odredbi članka 12. Uredbe o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine”, broj 133/13.), kao i rješenja donesenih po zahtjevima za utvrđivanje statusa povratnika. Shodno tome, tijekom 2022. godine upisano je i evidentirano ukupno 11 statusnih rješenja upravnih tijela donesenih u reviziji statusa te je 5 osoba ostvarilo status povratnika. Po osnovi statusa isplaćen je iznos od 6.000,00 kuna/796,37€ osobama u statusu. Sredstva za ovu namjenu osigurana su u proračunu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje na poziciji *A761059 Skrb o prognanicima.* Broj osoba u statusima se kontinuirano smanjuje, što je cilj revizije statusa koju kontinuirano provode upravna tijela županija i upravno tijelo Grada Zagreba (do 31. prosinca 2019. godine uredi državne uprave u županijama i upravno tijelo Grada Zagreba).

Tijekom 2022. godine riješeno je nešto više žalbi u odnosu na prethodnu godinu, budući da je bio i veći priliv žalbi iz navedenih upravnih područja, što je vidljivo iz niže Tablice 1. Također, i dalje se nastoji o žalbama rješavati unutar zakonskog roka od 60 dana od zaprimanja uredne žalbe, odnosno kompletiranja predmeta.

*Tablica 1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRUGOSTUPANJSKA RJEŠENJA** | | | | | |
| **Vrsta** | **Početno stanje**  **(1.1.2022.)** | **Primljeno**  **(01.01.-31.12.2022.)** | **Ukupno** | **Riješeno**  **(2022.)** | **Stanje 31.12.2022.** |
| **Status prognanika, povratnika i izbjeglice** | 1 | 5 | 6 | 3 | **3** |
| **Obnova** | 27 | 14 | 41 | 19 | **22** |
| **Stambeno zbrinjavanje** | 71 | 108 | 179 | 78 | **101** |
| **Šutnja uprave** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO** | **99** | **127** | **226** | **100** | **126** |

Radi usporedbe, tijekom 2021. godine ukupno je doneseno 95 rješenja u drugom stupnju koja se odnose na zahtjeve za obnovu, stambeno zbrinjavanje te utvrđivanje statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika:

- 15 drugostupanjskih rješenja o obnovi

- 70 drugostupanjskih rješenja o stambenom zbrinjavanju

- 9 drugostupanjskih rješenja o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika - 1 drugostupanjska rješenja o šutnji administracije.

Također usporedbe radi, na dan 31. prosinca 2021. godine u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice bilo je evidentirano 25 osoba, od toga 16 prognanika, 4 povratnika i 5 izbjeglica. Tijekom 2021. godine upisano je i evidentirano 5 rješenja donesena u reviziji statusa i 2 rješenja o priznavanju statusa povratnika. Osobama koje temeljem statusa povratnika i prognanika ostvaruju pravo na novčanu potporu, tijekom 2021. godine isplaćena je novčana potpora u ukupnom iznosu od 6.600,00 kuna.

Nadalje, tijekom 2022. godine sklopljeno je 489 ugovora o darovanju nekretnina, od čega 278 darovanja stambenih jedinica i 211 darovanja građevinskog zemljišta i neuseljivih kuća s pravom na darovanje građevnog materijala, kao i 409 ugovora o prodaji stambenih jedinica, od čega 297 ugovora na PPDS/PP-u, a 112 ugovora izvan PPDS-a. Za usporedbu, tijekom 2021. godine na PPDS/PP-u darovano je 662 nekretnine, od čega 472 stambene jedinice i 190 građevinskih zemljišta i neuseljivih kuća, dok je ugovora o prodaji stambenih jedinica na PPDS/PP-u sklopljeno 269 te 58 ugovora o prodaji izvan PPDS-a.

Preduvjet pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske kojima raspolaže Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je i provođenje postupaka uređenja posjedovnih i vlasničkopravnih stanja te je u odnosu na potpomognuta područja na poziciji K761065 *Uređenje posjedovne i vlasničkopravne evidencije i imovine na PPDS-u* u navedenu svrhu utrošeno 287.016,78 kuna/38.093,67 €.

**Stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine**

U izradi Godišnjeg programa unaprjeđenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu korištena su iskustva i dobra praksa provedbe programa ranijih godina, a izrađen je u suradnji s predstavnicima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, saborskog zastupnika pripadnika romske nacionalne manjine, romske krovne zajednice Kali Sara, kao i drugih zainteresiranih. Program je koncentriran na isporuku aparata bijele tehnike, podnih podloga (laminata), građevinskog materijala i sanitarne opreme za uređenje kupaonica/sanitarnih čvorova i vanjske PVC stolarije.

Za realizaciju navedenog Godišnjeg programa*,* tijekom mjeseca svibnja 2022. godine, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje od Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina zaprimio je ukupno 914 Odluka koje su bodovane prema utvrđenim kriterijima, a što je višestruku premašivalo raspoloživa sredstva za provedbu navedenog Godišnjeg programa. Zbog nedostatnih sredstava svi korisnici sa zaprimljenim Odlukama nisu mogli biti uključeni u provedbu, te je predloženo da se dio korisnika koji nisu bili u obuhvatu programa u 2022. godini, uključi u provedbu u 2023. godini.

Nadalje, za opremanje kupaonica/sanitarnog čvora bilo je potrebno provesti terenski očevid, izraditi elaborat opremanja kao i specifikaciju potrebnog materijala za svaku obiteljsku kuću. Isporučen je potrebni građevni materijal i sanitarna oprema za 59 kupaonica/sanitarnih čvorova.

Po modelu isporuke aparata bijele tehnike ukupno su isporučena 263 aparata, od čega: 41 hladnjak, 11 peći na drva, 143 perilice rublja, 4 štednjaka na struju, 50 kombiniranih štednjaka i 14 štednjaka na kruta goriva (drvo).

Po modelu isporuke podnih podloga (laminata) provedena je isporuka za 9 obitelji korisnika.

*Za isporuku vanjske PVC stolarije* bilo je potrebno provesti dodatnu izmjeru otvora na obiteljskim kućama korisnika jer se u većini slučajeva radi o netipskoj stolariji koju je potrebno izrađivati prema stvarnim dimenzijama otvora, a ne po standardnim dimenzijama otvora, kako vlasnici kuća ne bi morali otvore proširivati ili smanjivati što bi izazvalo velike probleme, a i usporavalo dinamiku ugradnje. Očekuje se završetak ovoga dijela programa tijekom siječnja 2023. godine. Modelom isporuke vanjske stolarije obuhvaćene su 83 obitelji korisnika.

Za provedbu programa, u Financijskom planu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 kuna na zasebnoj poziciji (A 761075-3822 Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine - kapitalne donacije građanima i kućanstvima).

**Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP)**

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) je višegodišnji program s ciljem trajnog rješavanja stambenih potreba najugroženijih kategorija izbjeglih i interno raseljenih osoba, a rezultat je zajedničke inicijative Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije, utemeljen na zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali ministri vanjskih poslova zemalja partnera u Beogradu 2011. godine. Putem Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja planira se pružiti trajno stambeno rješenje najugroženijim kategorijama izbjeglica, povratnika, interno raseljenih osoba i bivših nositelja stanarskog prava. Okvirnim sporazumom, potpisanim od strane Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe, dana 3. prosinca 2013. godine, a stupio na snagu 1. lipnja 2014. godine, definiran je pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Od početka Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj do kraja 2020. godine odobreno je ukupno 9 potprojekata te financijska potpora za sufinanciranje operativnih troškova provedbene strukture, za koje je osigurano ukupno 17.123.136,00 eura bespovratnih sredstava iz Fonda RHP-a. Ovim se projektima planira stambeno zbrinuti ukupno 410 obitelji.

S proračunske aktivnosti Regionalni stambeni program A761069 je u 2022. godini utrošeno 485.246,82 eura sredstava za nacionalno učešće te 461.058,39 eura bespovratnih sredstava, odnosno ukupno 946.305,21 eura financijskih sredstava. Navedenim projektima, do kraja 2022. godine, ukupno je stambeno zbrinuta 382 obitelj i to kroz potprojekte HR1 - Korenica, HR2 - Knin, HR3 - Glina, HR4 - kupnja 100 stanova, HR5 - Benkovac, HR6 - obnova 61 obiteljske kuće, HR7 - Vukovar, HR8 - obnova 18 obiteljskih kuća i HR9 - kupnja 38 stanova.

U 2022. godini završena je implementacija dva projekta;

* Izgradnja višestambene zgrade za 21 obitelj u Vukovaru (HR7)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.262.436,00 eura, od čega vrijednost donacije iznosi 859.499,00 eura. Radovi na izgradnji završeni su krajem 2021. godine, a svečano useljenje korisnika održano je 29. travnja 2022. godine.

Ovim projektom osigurano je trajno stambeno zbrinjavanje 21 obitelji izbjeglica, bivših nositelja stambenog prava te povratnika, koje ispunjavaju kriterije socijalne ranjivosti iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja i koje do sada nisu mogle osigurati trajno rješenje stambenog pitanja.

Završena je financijska revizija projekta te se očekuje službeno zatvaranje od strane CEB-a.

* Obnova, rekonstrukcija ili izgradnja 18 obiteljskih kuća (HR8)

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.062.646,00 eura, od čega će se 714.521,00 eura financirati iz donatorskih sredstava. Do 30. lipnja 2022. godine završeni su radovi na svih 18 obiteljskih kuća.

Ovim projektom osigurano je trajno stambeno zbrinjavanje za 18 obitelji, koje ispunjavaju kriterije socijalne ranjivosti iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, a čije su kuće uništene tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj i koje do sada nisu uspjele riješiti svoje stambeno pitanje na održiv način.

Završena je financijska revizija projekta te se očekuje službeno zatvaranje od strane CEB-a.

U provedbi je 1 projekt:

* Kupnja do 38 stanova (HR9)

Cilj je projekta osigurati trajno stambeno zbrinjavanje 38 najugroženijih obitelji bivših nositelja stanarskog prava i osoba koje se nalaze u objektima organiziranog smještaja, koje ispunjavaju kriterije socijalne ranjivosti iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 31. prosinca 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.620.320,00 eura, od čega će se 1.130.320,00 eura financirati iz donatorskih sredstava. Do kraja 2022. godine ukupno je uplaćeno 800.166,58 eura bespovratnih sredstava.

Do kraja 2022. godine, kroz šest objavljenih Javnih poziva za kupnju stanova kupljeno je 18 stanova, za ukupno 55 osoba, a u tijeku je kupnja jednog stana za dvočlanu obitelj. Sedmi javni poziv za kupnju preostalih 18 stanova planiran je u siječnju 2023. godine. Planirani datum završetka ovoga projekta je 30. lipnja 2023. godine.

1. ETNIČKI MOTIVIRANA KAZNENA DJELA I POSTUPCI VEZANI UZ DISKRIMINACIJU

**Statistički podaci Ministarstva unutarnjih poslova**

Tijekom 2022. godine prijavljeno je 51 kazneno djelo okvalificirano kao zločin iz mržnje, što predstavlja pad od 49,5 % prijavljenih kaznenih djela u odnosu na 2021. godinu kada je prijavljeno 101 kazneno djelo.

Razriješeno je 39 kaznenih djela, a protiv počinitelja su podnesene kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu, dok se za preostalih 12 kaznenih djela i dalje provodi kriminalističko istraživanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova vezano uz javni red i sigurnost poduzima sljedeće:

* prati stanje sigurnosti na prvoj i drugoj skupini Područja posebne državne skrbi
* sudjeluje u provedbi Nacionalnog programa za Rome u dijelu koji se odnosi na zadaće Ministarstva „Suzbijanje diskriminacije“, a opći cilj je „Smanjiti diskriminaciju romske nacionalne manjine“.

**Stanje sigurnosti na područjima od posebne državne skrbi (I i II skupina) tijekom 2022. i usporedba sa stanjem iz 2021. godine**

Područja posebne državne skrbi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: PPDS) i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak utvrđuju se Zakonom o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 86/08., 57/11., 51/13., 148/13., 76/14., 147/14., 18/15. i 106/18.). Kod određivanja PPDS uzimaju se u obzir okolnosti nastale na temelju agresije na Republiku Hrvatsku (prve dvije skupine) te kriterij ekonomske razvijenosti, strukturnih poteškoća i demografski kriterij (treća skupina).

Ova područja utvrđena su radi otklanjanja posljedica rata i bržeg povratka stanovništva, koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, a samim time i postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske. Ujedno, ovo su i područja u kojima je u odnosu na ostale nacionalne manjine prisutnija populacija srpske manjine u Republici Hrvatskoj.

Područja od posebne državne skrbi I. i II. skupine utvrđena su na područjima 11 policijskih uprava i to: bjelovarsko-bilogorskoj, brodsko-posavskoj, karlovačkoj, ličko-senjskoj, osječko-baranjskoj, požeško-slavonskoj, sisačko-moslavačkoj, šibensko-kninskoj, virovitičko-podravskoj, vukovarsko-srijemskoj i zadarskoj.

*Tablica 1.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POLICIJSKE UPRAVE (SA PPDS)** | **POVRŠINA** | | |
| **(u kvadratnim kilometrima)** | | **%** |
| **CIJELOG PODRUČJA PU** | **PPDS** | **UDIO PPDS**  **U CIJELOM PODRUČJU PU** |
|
| **BJELOVARSKO–BILOGORSKA** | 2.636,67 | 883,76 | 33,52 |
| **BRODSKO–POSAVSKA** | 2.034,00 | 338,00 | 16,62 |
| **KARLOVAČKA** | 3.918,65 | 1.864,90 | 47,59 |
| **LIČKO–SENJSKA** | 5.350,50 | 4.312,94 | 80,61 |
| **OSJEČKO–BARANJSKA** | 4.149,00 | 1.652,60 | 39,83 |
| **POŽEŠKO–SLAVONSKA** | 1.815,00 | 1.000,00 | 55,10 |
| **SISAČKO–MOSLAVAČKA** | 4.470,17 | 3.016,79 | 67,49 |
| **ŠIBENSKO–KNINSKA** | 2.946,00 | 2.191,00 | 74,37 |
| **VIROVITIČKO–PODRAVSKA** | 2.136,67 | 509,25 | 23,83 |
| **VUKOVARSKO–SRIJEMSKA** | 2.444,23 | 1.982,24 | 81,10 |
| **ZADARSKA** | 3.643,00 | 2.655,43 | 72,89 |
| **UKUPNO** | **35.543,89** | **20.406,91** | **57,41** |

S obzirom da se PPDS ne prostiru cijelim područjima navedenih 11 policijskih uprava, stanje sigurnosti razmatrano je zasebno za PPDS i na cijelim područjima navedenih policijskih uprava, kao što je vidljivo iz pokazatelja koji slijede. Kod određivanja PPDS uzimaju se u obzir posljedice agresije na Republiku Hrvatsku, kriteriji ekonomske razvijenosti, demografske slike i strukturalnih poteškoća. Ova su područja utvrđena radi otklanjanja posljedica rata i bržeg povratka stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, poticanja demografskog i gospodarskog napretka, a samim time i postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja Republike Hrvatske.

*Grafikon 1.*

PPDS obuhvaćaju površinu od 20.406,91 km², a prostiru se na 57,41 % ukupne površine područja gore navedenih policijskih uprava koja iznosi 35.543,89 km². Najveći udio PPDS bilježimo na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske i to 81,10 %, a najmanji na području Policijske uprave brodsko-posavske 16,62 %.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, na područjima 11 policijskih uprava koje imaju PPDS živi ukupno 1.318.420 stanovnika. Od toga, po nacionalnoj strukturi 1.172.811 stanovnika ili 88,96 % su Hrvati, 86.815 stanovnika ili 6,58 % Srbi, a 58.794 stanovnika ili 4,46 % su pripadnici ostalih nacionalnosti.

*Napomena:* podaci o broju stanovnika odnose se na stanje prema popisu stanovništva iz 2021. godine – izvor je Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

*Grafikon 2.*

*Tablica 2.*



*Grafikon 3.*

Na PPDS živi ukupno 363.018stanovnika (27,53 % stanovništva na područjima promatranih 11 policijskih uprava). Od toga, po nacionalnoj strukturi 280.503 stanovnika ili 77,27 % su Hrvati, 59.252 stanovnika ili 16,32 % Srbi, a 23.263 stanovnika ili 6,41 % pripadnici ostalih nacionalnosti.

*Napomena:* podaci o broju stanovnika odnose se na stanje prema popisu stanovništva iz 2021. godine - izvor su izvješća 11 policijskih uprava temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

*Grafikon 4.*

*Tablica 3.*

****

*Napomena:* podaci o broju stanovnika odnose se na stanje po popisu stanovništva iz 2021. godinu

*Grafikon 5.*

**Stanje i kretanje kriminaliteta**

Tijekom 2022. godine na PPDS zabilježena su 4.962 kaznena djela, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja povećanje za 365 kaznenih djela, odnosno 7,9 %, obzirom da je tada bilo zabilježeno 4.597 kaznenih djela.

S tim u vezi, zabilježen je veći broj riješenih kaznenih djela. Naime, tijekom 2022. godine riješeno je 6.616 kaznenih djela, što predstavlja povećanje razriješenosti za 247 kaznena djela, odnosno 7,3 % u odnosu na 2021. godinu, obzirom da je tada bilo riješeno 3.369 kaznenih djela.

Naknadna otkrivenost kaznenih djela je povećana obzirom da je tijekom 2022. godine naknadno otkriveno 1.535 kaznenih djela, odnosno za 65 kaznenih djela više (4,4 %) u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini kada je naknadno otkriveno 1.470 kaznenih djela.

Najveći porast broja zabilježenih kaznenih djela tijekom 2022. godine u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini bilježi se u Policijskoj upravi zadarskoj i to za 190 kaznenih djela ili 65,7 %, dok je najveći pad zabilježen u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj za 76 kaznenih djela ili 30,9 %.

**Stanje javnog reda i mira**

Tijekom 2022. godine na PPDS zabilježeno je ukupno 1.306 počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“, br. 5/90., 30/90., 47/90., 29/94. i 114/22.), što predstavlja povećanje za 23 prekršaja ili 1,8 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu, kada ih je zabilježeno 1.283.

Najveći porast broja prekršaja protiv javnog reda i mira tijekom 2022. godine u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini bilježi se u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj za 143 prekršaja ili 20,9 %, dok je najveći pad broja prekršaja tijekom 2022. godine u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini zabilježen u Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj za 22 prekršaja ili 29 %.

Nadalje, tijekom 2022. godine na PPDS zabilježeno je ukupno 8 događaja koji su imali obilježja međuetničke netrpeljivosti te su s tim u vezi izazvali pozornost javnosti, i to:

*Tablica 4.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Broj događaja** | **Nacionalnost počinitelja** | **Nacionalnost osoba na štetu kojih je počinjen događaj ili zaštićeno pravno dobro** |
| 4 | Srpska | Hrvatska i opće društvene vrijednosti |
| 2 | Hrvatska | Srpska i opće društvene vrijednosti |
| 1 | Srpska | Ukrajinska i albanska te opće društvene vrijednosti |
| 1 | Srpska | Albanska i opće društvene vrijednosti |

Analizirajući stanje sigurnosti tijekom 2022. godine na PPDS, u usporedbi s 2021. godinom, može se konstatirati da je stanje kaznenih djela u povećanju za 7,9 %, kao i broj prekršaja po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira za 1,8 %.

Nadalje, iz priloženih se podataka može konstatirati da je povećanje kaznenih djela na PPDS u smislu brojčanih pokazatelja kaznenih djela tijekom 2022. godine veća za 5,9 % od povećanja na cjelokupnom području policijskih uprava na kojima su zakonom utvrđena PPDS.

Isto tako, brojčani pokazatelji prekršaja protiv javnog reda i mira na PPDS tijekom 2022. godine su veći za 3,6 % nego na cjelokupnom području policijskih uprava na kojima su zakonom utvrđena PPDS, odnosno na PPDS brojčani pokazatelji prekršaja su povećani za 1,8 %, dok su na cjelokupnom području policijskih uprava na kojima su zakonom utvrđena PPDS smanjenja za 1,8 %.

**POVRATAK**

Tijekom 2022. godine na PPDS nije zabilježen povratak raseljenih osoba. Prema izvješćima 11 policijskih uprava na PPDS, zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine, na područja od posebne državne skrbi vratilo se ukupno 102.547povratnika.

1. PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA, ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE

## Provedba Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma,

## za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu,

## - provedba u 2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova je tijekom 2022. godine u okviru horizontalnog cilja ***borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije*** nastavilo provedbu preventivnih akcija i aktivnosti koje smjeraju jačanju i promicanju sigurnosti u zajednici, sprječavanju nasilja nad ženama i borbi protiv govora mržnje. Sve navedene aktivnosti nastavak su poduzimanog tijekom važenja prethodne javne politike uključivanja Roma - Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija).

U okviru ovoga horizontalnog cilja planirane su i provedene aktivnosti vezano uz osnaživanje provedbe međunarodnih dokumenata i ugovora u području zaštite prava nacionalnih manjina i izradu izvješća prema različitim međunarodnim mehanizmima kojima se štite prava nacionalnih manjina.

Tijekom 2022. godine predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjelovali su na sastancima mreže Nacionalnih kontakt točaka za Rome, mreže EURoma te Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika Vijeća Europe.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nastavilo je izvještavanje prema međunarodnim ugovorima pa je tijekom 2022. godine koordiniralo izradu Četvrtog periodičnog izvješća Republike Hrvatske prema Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravim, pri čemu je za područje promicanje prava te zaštitu osoba pripadnika romske nacionalne manjine Republika Hrvatska pripremila detaljno izvješće. Također, pripremljeno je i Drugo periodično izvješće Republike Hrvatske prema Međunarodnom paktu o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, a hrvatsko izaslanstvo je predstavilo Peto i šesto periodično izvješće prema Konvenciji o pravima djeteta pred Odborom za prava djeteta, pri čemu je izaslanstvo predstavilo napore koji se poduzimaju u promicanju i zaštiti prava djece pripadnika romske nacionalne manjine.

U okviru ovoga posebnog cilja u 2022. godini su poduzimane konzultacije vezano uz pripremu otvorenog poziva usmjerenog jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva koji će se provoditi u okviru provedbe mjere *Poticanja integrativnih procesa i osnaživanje socijalne kohezije između romskog i većinskog stanovništva*. Projekt će provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a početak provedbe je, nakon konzultacija s dionicima, odgođen za 2024. godinu.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini na pozicijama Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 19.130,00 kuna (2.538,99 eura).

U okviru horizontalnog cilja ***smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno ekonomski jaz između Roma i opće populacije*** Ured za udruge je od davatelja financijskih sredstava iz javnih izvora redovito prikupljao i objavljivao informacije o raspisanim natječajima relevantnim za rad romskih udruga i udruga za Rome na nacionalnoj i lokalnim razinama i njihovo objavljivanje na mrežnim stranicama Ureda za udruge. Nadalje, Ured za udruge je 2021. godine raspisao poziv kojim se želi osigurati razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, ujednačen regionalni društveno - ekonomski rast i demokratski razvoj Republike Hrvatske te se njime jačaju kapaciteti organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama, uključujući i romske udruge, za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. Javnim pozivom za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, Ured za udruge pruža podršku sufinanciranju obveznog doprinosa organizacija civilnoga društva kao korisnika EU projekata, a tijekom 2022. godine nisu ugovoreni novi natječaji, ali je nastavljena provedba projekata ugovorenih 2021. godine.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u 2022. godini je provodilo aktivnost *Osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. - 2021.)* financirane iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije*.* Osigurani su školski obroci za 2.029 djece.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru mjere *Unapređenje dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga pripadnicima romske nacionalne manjine*, provodio pripremne radnje za planiranje i provedbu Pilot projekta pružanja usluga u zajednici na 5 lokaliteta u romskim zajednicama. Pripremne aktivnosti su, između ostaloga, uključivale sastanke s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te UNICEF-om kako bi se osigurala komplementarnost s aktivnostima planiranim u okviru reforme sustava socijalne skrbi te održivost aktivnosti razvijenih u okviru projekta: Testiranje jamstva za svako dijete u Republici Hrvatskoj, kao i pripremila adekvatna podloga u programskim dokumentima EU fondova. Uz to, provodile su se aktivnosti najave projekta na regionalnoj i lokalnoj razini te provjere zainteresiranosti dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za prijavu na predmetni poziv.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda za udruge i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 575.304,98 kuna (76.356,09 eura) od čega 484.759,23 kuna (64.338,61 eura) iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba mjera u okviru posebnog cilja ***poticati participaciju Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije*** u 2022. godini uključivala je aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ureda za udruge, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva turizma i sporta te Ministarstva kulture i medija.

Osnaživanje horizontalne i vertikalne koordinacije te kapaciteta za praćenje provedbe Nacionalnog plana nastavljeno je radom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana kao i Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana osnovala je Vlada Republike Hrvatske Odlukom od 23. lipnja 2020. godine i sastoji se od 16 članova, jednakog broja predstavnika nadležnih tijela i pripadnika romske nacionalne manjine, a predsjedava mu potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske za društvene djelatnosti i ljudska prava. U 2022. godini održano je ukupno 7 sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana i 9 sjednica Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana. Na sjednicama su, između ostaloga, raspravljane teme važne za poboljšanje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine, kao i stanje prava i uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u lokalnim zajednicama na području Grada Zagreba, a temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine sufinancirane su potrebe romskih udruga.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavio je provedbu projekta „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I“ (u daljnjem tekstu: „Uključivanje Roma“). Uz aktivnosti opisane u okviru sektora obrazovanja, održana je jedna terenska sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana (za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije). Završena je i nadogradnja on-line sučelja za praćenje provedbe Nacionalnog plana. S ciljem povećanja vidljivosti aktivnosti vezanih uz Nacionalni plan, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nastavio je održavanje Facebook stranice i Youtube kanala Ureda na kojima su i dalje dostupni svi virtualni materijali - sve videografike, virtualna izložba Moj dan“ o životu djece i mladih Romkinja i Roma, kao i film „Svoje“ o tri priče mladih Romkinja. Nastavljeno je održavanje web stranice „Uključivanje Roma“, razvijene za potrebe provedbe virtualnih konferencija koja sadrži informacije o projektu te izlaganja i rasprave svih konferencija, kao i sve publikacije izrađene u okviru projekta.

U okviru iste mjere aktivnosti su provodili Savjet za nacionalne manjine te Ministarstvo kulture i medija. Savjet za nacionalne manjine financirao je programe posvećene izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe na jezicima kojima se služe Romi u Republici Hrvatskoj i hrvatskom jeziku. Dodatno, za programe za stvaranje materijalnih pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2022. godini sklopljeni su ugovori o jednokratnoj financijskoj pomoći između Savjeta za nacionalne manjine i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kulture i medija je kroz provedbu redovnih programa iz svog djelokruga i 2022. godine podupiralo projekte koji doprinose očuvanju romske kulture, jezika, tradicijskih običaja i umjetničkog stvaralaštva. U 2022. godini financirana je Središnja knjižnica Roma u Republici Hrvatskoj, elektroničke publikacije i otkup knjiga.

Za provedbu aktivnosti u ovom horizontalnom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva kulture i medija, Ureda za udruge, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savjeta za nacionalne manjine ukupno je utrošeno 4.253.193,09 kuna (564.398,72 eura).

Aktivnosti u okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju*** poduzimali su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je planiranjem aktivnosti u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana stavilo naglasak na povezivanje s mjerama prethodnih javnih politika uključivanja Roma te, u području obrazovne politike, nastavilo kontinuitet provedbe aktivnosti u područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog i obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kao i aktivnosti kojima se podupire smanjivanje segregacije u obveznom obrazovanju.

U okviru predškolskog odgoja i obrazovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja u 2022. godini je sufinanciralo roditeljski udio za 576 djece, a ukupan broj djece u programima predškolskog odgoja bio je 1.234 u 72 dječja vrtića koji provode programe predškolskog odgoja (početak pedagoške godine 2022./2023.). U program predškole na početku pedagoške godine 2022./2023. bilo je uključeno 1.234 djece (627m/607ž).

Ministarstvo znanosti i obrazovanja vodi bazu o osnovnoškolskom obrazovanju Romkinja i Roma te u okviru spomenute baze prati i napuštanje osnovnoškolskog obrazovanja tijekom pojedine školske godine. Tako je tijekom školske godine 2021./2022. osnovnu školu napustilo 136 učenika. Na početku školske godine 2022./2023. u osnovnoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 5.216, više nego na početku prethodne školske godine (4.716 djece (2.372 m i 2.344 ž)). Na početku školske godine 2022./2023., 494 djeteta bilo je uključeno u produženi boravak, za 535 djece osigurano je dodatno učenje hrvatskog jezika te je 705 djece bilo uključeno u izvannastavne aktivnosti što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu (90 djece bilo je uključeno u izvannastavne aktivnosti). U osnovnim školama su i u 2022. godini djelovala 24 romska pomagača, za čiji se rad sredstva osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i čiji angažman doprinosi boljoj socijalizaciji, savladavanju školskog gradiva i hrvatskog jezika od strane djece Romkinja i Roma.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2022. godini putem Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj sufinanciralo provedbu četiri programa u organizaciji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ - Svjetski dan Roma, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen, Svjetski dan romskog jezika te izdavanje Zbornika Svjetskog dana romskog jezika. Također, putem Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih osigurana su sredstva za provedbu tri različita programa udruga: Romskog resursnog centra, Romskog edukacijsko-kulturnog centra i za provedbu projekta „Mali kreativni eko poduzetnici“ Udruge žena Romkinja - Romsko srce. U okviru aktivnosti sufinanciranja didaktičke opreme i školskog pribora za učenike osnovnih škola pripadnike romske nacionalne manjine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u 2022. godini osiguralo sredstva za 19 osnovnih škola u kojima se provodi produženi boravak u koji je uključeno ukupno 650 djece. Aktivnost je osmišljena kako bi se učenicima koji dolaze iz obitelji koje žive u siromaštvu i otežanim uvjetima te ne raspolažu potrebnim školskim priborom omogućilo nesmetano ili olakšano izvršavanje školskih obveza. Na početku školske godine 2022./2023. u srednjoškolsko obrazovanje bilo je uključeno 805 učenika romske nacionalne manjine, gotovo identično kao prethodne školske godine (806 učenika) što upućuje na kontinuitet pohađanja srednjoškolskog obrazovanja. Tijekom školske godine 2021./2022., 97 učenika romske nacionalne manjine napustilo je srednjoškolsko obrazovanje (smanjenje u odnosu na prethodnu školsku godinu). Za ukupno 704 učenika Ministarstvo znanosti i obrazovanje je u školskoj godini 2021./2022. osiguralo mjesečne stipendije dok je 136 učenika bilo obuhvaćeno aktivnošću osiguravanja jednokratne novčane pomoći za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje, koja je osmišljena kako bi se učenike dodatno stimuliralo na završetak srednjoškolskog obrazovanja i nastavak obrazovanja na višim razinama. Za 43 učenika Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo je smještaj u učeničke domove.

Nastavljeno je osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine te je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo stipendije za sve studente, ukupno 51 studenata, dok je za 18 studenata osiguran smještaj u studentski dom.

Vezano uz obrazovanje i osposobljavanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine, u 2022. godini je u programe opismenjavanja bilo uključeno 15 osoba romske nacionalne manjine, a u programe osposobljavanja za prvo zanimanje 10 osoba, što je veliko smanjenje kao posljedica provođenja stručno pedagoškog nadzora nad radom svih ustanova koje provode osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Ustanove su mogle nastaviti s radom, odnosno provođenjem osnovnog obrazovanja odraslih tek nakon izvršenja naloženih mjera utvrđenih u nadzorima nad stručnim radom ustanova što je na nekoliko mjeseci zaustavilo izvođenje osnovnog obrazovanja odraslih. Navedeno je posljedično dovelo do smanjenog broj svih polaznika osnovnog obrazovanja odraslih pa tako i polaznika odraslih Roma.

Agencija za odgoj i obrazovanje je u 2022. godini organizirala 3 stručna skupa radi usavršavanja romskih suradnika pomagača, učitelja i stručnih suradnika pedagoga u osnovnim školama u kojima se obrazuju učenici romske nacionalne manjine, na kojima je sudjelovalo ukupno 563 sudionika, a teme su bile motivacija učenika, komunikacija s roditeljima i njihovo uključivanje u rad škole, mentalno i reproduktivno zdravlje i podučavanje hrvatskog kao ino jezika. Održano je i 8 stručnih skupova, s ukupno 1.015 sudionika vezano uz poučavanje o holokaustu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je u okviru ovoga sektorskog cilja provodio dvije aktivnosti. U okviru projekta „Uključivanje Roma“, s ciljem promocije predškolskog obrazovanja i prevencije napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, nastavila se provedba nacionalne kampanje s ciljem povećanja upisa djece romske nacionalne manjine u predškolske odgojno-obrazovne ustanove i prevencije odljeva djece iz srednjoškolskog obrazovanja. U sklopu kampanje izrađen je video o važnosti obrazovanja, organizirana su tri skupa regionalnih aktivnosti koja uključuju regionalni okrugli stol o važnosti obrazovanja (u Koprivnici, Sisku i Zagrebu) te radionice za roditelje i djecu predškolske i osnovnoškolske dobi (u Sisku i Belom Manastiru). Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj odobrio 15 zahtjeva ustanova za sufinanciranje troškova školarine, za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ukupno je utrošeno 18.033.555,64 kuna (2.393.052,83 eura) od čega 302.561,68 kuna (40.156,84 eura) iz Europskog socijalnog fonda.

U okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju*** Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj pet aktivnosti. U okviru aktivnosti prevencija ranog napuštanja redovnog obrazovanja odgovarajućim izborom zanimanja 118 učenika bilo je uključeno u postupak profesionalnog usmjeravanja te je za sve izdano mišljenje stručnog tima za profesionalno usmjeravanje za upis u 1. razred srednje škole. U okviru aktivnosti osnaživanja mladih nezaposlenih Roma kroz obrazovanje za osobni i profesionalni razvoj, održana su tri grupna savjetovanja i 18 individualnih s ciljem da osobe osvijeste vlastite mogućnosti, detektiraju prepreke za zapošljavanje te se kroz program osoba definira što realniju sliku o sebi i vlastitim mogućnostima zapošljavanja te načinima kako prevladati ograničenja za ulazak na tržište rada. U program obrazovanja za završetak osnovne škole u 2022. godini je bilo uključeno 44 nezaposlenih Roma, u programe obrazovanja nezaposlenih osoba 51 osoba, a u mjeru osposobljavanja na radnom mjestu 6 osoba. Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio je potpore za zapošljavanje kojima se potiče zapošljavanje osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima te potpore kojima se potiče zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za 40 osoba romske nacionalne manjine te je navedenim potporama bilo obuhvaćeno ukupno 40 poslodavca. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2022. godini osigurao je financijsku potporu za 9 novouključenih osoba u okviru aktivnosti podrške samozapošljavanju.

U okviru promidžbene kampanje za privlačenje osoba u Oružane snage Republike Hrvatske upućeno je 435 promidžbenih pisama ravnateljima srednjih škola te je u 26 škola održana prezentacija kampanje u koordinaciji s ravnateljima srednjih škola. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske procjenjuje da je ovim načinom obuhvaćeno do 30 % pripadnika romske nacionalne manjine srednjoškolske dobi.

U okviru ovoga sektorskog cilja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira pripremu i provedbu projekta financiranog sredstvima ESF+ „Jednakost, uključivanje i integracija Roma putem zapošljavanja - JUPI ZA“ te su tijekom 2022. provođene pripremne radnje povezane s pripremom projektne dokumentacije. Informativne aktivnosti usmjerene su na poslodavce koji posluju na područjima na kojima žive Romi.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ukupno je utrošeno 8.726.830,04 kune (1.158.249,39 eura).

Za provedbu sektorskog cilja ***poboljšano zdravlje Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi*** u Akcijskom planu, za razdoblje 2021. - 2022. planirana je provedba aktivnosti koje doprinose ispunjavanju preduvjeta za sustavno praćenje zdravlja romske populacije. Nositelj aktivnosti je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a provodit će se u sklopu projekta „Jednakost, uključivanje, participacija i integracija Roma putem brige o zdravlju - JUPI ZDRAV“, čije se financiranje planira sredstvima ESF+. Cilj projekta bit će prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju romske populacije, kako bi se omogućilo dugoročno praćenje i buduće planiranje adekvatnih aktivnosti u području zdravlja Romkinja i Roma, a tijekom 2022. godine poduzimane su pripremne radnje vezano uz oblikovanje projektnog sažetka.

U okviru sektorskog cilja ***učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom, desegregriranom stanovanju i osnovnim uslugama*** aktivnosti su provodili Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te dionici na lokalnoj razini.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje tijekom 2022. godine provodio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji program). Godišnji program pripremljen je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ i provodio se kroz četiri modela, od čega su dva nova. Uz dodjelu aparata bijele tehnike i opremanje kupaonice, odnosno sanitarnog čvora, novi modeli su dodjela vanjske stolarije i uređenje podova.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je u 2022. godini provodilo Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te je financiralo potrebe 18 jedinica lokalne samouprave.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina nositelj je aktivnosti kojom se, putem Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana, osigurava financijska pomoć za romsku nacionalnu manjinu. Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana je u 2022. godini financiralo 9 zahtjeva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga, koje su se odnosile na unaprjeđenje infrastrukture (popravak autobusne stanice, uređenje cesta, nogostupa, dječjeg igrališta, odvodnje, javne rasvjete) te je odobrilo 26 zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć fizičkih osoba.

Za provedbu aktivnosti u ovom sektorskom cilju u 2022. godini, na pozicijama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukupno je utrošeno 6.763.104,78 kuna (897.618,26 eura).

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za provođenje Akcijskog plana u 2022. godini na pozicijama nadležnih tijela i nositelja mjera utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 38.371.118,53 kune (5.092.722,61 eura). U ova sredstva nisu uračunate znatne investicije na lokalnoj i područnoj razini, sredstva nadležnih tijela u okviru redovitih aktivnosti i aktivnosti sufinancirane sredstvima fondova EU za koje nisu dostupni etnički desegregrirani podatci.

**Analitičko praćenje i prevencija događaja i pojava s elementima nasilja u vezi s pripadnicima romske nacionalne manjine**

U okviru provedbe Nacionalnog programa za uključivanje Roma, policija kontinuirano prati događaje i pojave s elementima nasilja u vezi s pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te poduzima odgovarajuće aktivnosti u cilju sprječavanja nasilničkog ponašanja prema Romima, nasilja unutar romske nacionalne manjine te suzbijanja diskriminacije Roma.

  Tijekom 2022. godine nisu zabilježena sustavna nacionalno i rasno motivirana nasilja nad Romima, već se uglavnom radilo o verbalnom nasilničkom ponašanju mlađih osoba, često pod utjecajem alkohola, a zabilježena su i nasilnička ponašanja unutar romske nacionalne manjine.

Putem sredstava javnog priopćavanja i na druge načine Romi se potiču na prijavljivanje nacionalnog, rasnog i drugih oblika nasilja protiv njih, a svi se poznati slučajevi svakog nasilja evidentiraju, kriminalistički istražuju i analitički prate. Od 1. siječnja 2004. godine analitički se prati nasilje drugih osoba nad Romima, nasilje Roma nad drugim osobama te nasilje unutar samih pripadnika romske nacionalne manjine (prekršaji i kaznena djela).

  Također, s ciljem dosljedne provedbe mjera, policija sukladno procjeni rizika i sigurnosnim saznanjima u suradnji s drugim nadležnim tijelima (državnim odvjetništvima, inspekcijskim službama i sl.) intenzivno i dosljedno planira i poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti u svrhu efikasnog procesuiranja, kao i praćenja tijeka postupka do konačnog sankcioniranja počinitelja protupravnih ponašanja. Policijski službenici u ophodnji u lokalnim sredinama i u suradnji s romskom nacionalnom manjinom provode proaktivne i preventivne mjere suzbijanja svakog nasilja. Policija provodi i ostale brojne aktivnosti, kao što su neposredni kontakti s građanima te postupanje po prigovorima i pritužbama, kontakti s predstavnicima medija, savjetovanja o prevenciji i samozaštitnom ponašanju, edukaciji djece i mladeži u odgojnim i obrazovnim ustanovama, komunalne akcije i sudjelovanje u aktivnostima koje organiziraju jedinice lokalne samouprave itd.

U vezi s počinjenjem kaznenih djela i prekršaja na štetu Roma, unutar romske nacionalne manjine te od strane Roma prema osobama drugih nacionalnosti, tijekom 2022. godine evidentirano je:

Kaznenih djela:

- 141 kazneno djelo od strane 94 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 159 osoba romske nacionalne manjine

- 463 kaznena djela unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 551 počinitelj romske nacionalne manjine kaznena djela počinilo nad 588 Roma kao oštećenika

- 1.009 kaznenih djela od strane ukupno 1.293 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 547 osoba drugih nacionalnosti te na štetu 288 pravnih osoba.

Za usporedbu, tijekom 2021. godine evidentirano je 133 kaznenih djela na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 433 kaznena djela počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 801 kaznenih djela počinjena od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima

Prekršaja:

- 64 prekršaja od strane 58 počinitelja drugih nacionalnosti na štetu ukupno 72 osobe romske nacionalne manjine

- 359 prekršaja unutar romske nacionalne manjine (Romi nad Romima), pri čemu je 528 počinitelja romske nacionalne manjine prekršaje počinilo nad 532 Roma kao oštećenika

- 750 prekršaja od strane ukupno 852 počinitelja romske nacionalne manjine na štetu 224 osobe drugih nacionalnosti.

Za usporedbu, tijekom 2021. godine evidentirano je 54 prekršaja na štetu Roma od strane osoba druge nacionalnosti, 391 prekršaja počinjenih unutar romske nacionalne manjine te 1.203 prekršaja počinjenih od osoba romske nacionalne manjine prema drugim osobama ili općedruštvenim vrijednostima.

Na temelju svih relevantnih pokazatelja Ministarstvo unutarnjih poslova zaključuje da je stanje sigurnosti romske nacionalne manjine zadovoljavajuće. Naime, kaznena i prekršajna problematika vezana uz ovu populaciju ne ukazuje na njihovu iznadprosječnu zastupljenost kao objekata napada. Stoga Ministarstvo unutarnjih poslova smatra da policija zadovoljavajuće poduzima zakonske mjere iz svoje nadležnosti u cilju osiguranja prava i sloboda nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. U narednom razdoblju potrebno je nastaviti kontinuirano pratiti događaje i pojave s elementima nasilja u vezi s pripadnicima romske nacionalne manjine te nastaviti s provođenjem aktivnosti u cilju sprječavanja nasilničkog ponašanja i suzbijanja diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.

1. ZAŠTITA OD SVAKE DJELATNOSTI KOJA UGROŽAVA OSTVARIVANJE PRAVA I SLOBODA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA - RAZVIJANJE TOLERANCIJE PREMA RAZLIČITOSTI I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

**Diskriminacija i zločin iz mržnje**

U strateškom smislu Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. definirao je ciljeve koji su se provodili u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana borbe protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019., a tiču se podizanja svijesti o suzbijanju zločina iz mržnje usmjerenog na nacionalne manjine te unaprjeđenje prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje.

U narednom razdoblju strateške smjernice za suzbijanje rasne i etničke diskriminacije na europskoj razini pruža Akcijski plan Europske unije za antirasizam u razdoblju od 2020. do 2025. kojim je predviđeno osnaživanje primjene zakonodavstva Europske unije, suradnja s državama članicama te korištenje budućih financijskih instrumenata Europske unije s ciljem osnaživanja borbe protiv rasne diskriminacije.

Na nacionalnoj razini tijekom 2022. izrađen je Prijedlog nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. i Prijedlog akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. te Prijedlog akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za 2023. čije mjere će biti komplementarne sa smjernicama Akcijskog plana Europske unije za antirasizam u razdoblju od 2020. do 2025. Navedene dokumente Vlada Republike Hrvatske je usvojila u ožujku 2023. godine.

Jedan od posebnih ciljeva u okviru Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije odnosi se na unaprjeđenje mehanizama suzbijanja rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti kroz podizanje svijesti o zločinu iz mržnje i govoru mržnje te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen).

Kako bi se osigurala realizacija spomenutog cilja razvit će se niz mjera usmjerenih na suzbijanje rasne i etničke diskriminacije. Sukladno smjernicama iz europskog strateškog okvira u nadolazećem razdoblju planirana je provedba mjera usmjerenih na suzbijanje rasnih i etničkih stereotipa posredstvom medija i obrazovanja, razvijanje sustava za prikupljanje podataka raščlanjenih prema rasnom ili etničkom podrijetlu te provođenje niza edukacija o zločinu iz mržnje i govoru mržnje za državne službenike i pravosudne dužnosnike koji izvršavaju zakonodavstvo te nastavljanje razvoja sustava praćenja podataka o zločinu iz mržnje. Nadalje, u području zapošljavanja, obrazovanja i stanovanja razvijat će se mjere usmjerene na suzbijanje svih oblika diskriminacije, uključujući i diskriminaciju temeljem rasne i etničke pripadnosti.

Na temelju Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje („Narodne novine“, broj 43/21.), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje, tijelo zaduženo za jačanje sustava borbe protiv zločina iz mržnje te za suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, tijekom 2022. godine prikupio je od Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave statističke podatke o zločinu iz mržnje za 2022. godinu.

Iz prikupljenih podataka o zločinu iz mržnje razvidno je da je Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom 2022. godine evidentiralo ukupno 55 kaznenih dijela u vezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, da su nadležna državna odvjetništva postupala u odnosu na 17 predmeta te da su nadležni sudovi donijeli 7 osuđujućih pravomoćnih presuda. U odnosu na članak 325. Kaznenog zakona, javno poticanje na nasilje i mržnju, Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom 2022. godine evidentiralo je ukupno 25 kaznenih djela javnog poticanja na nasilje i mržnju dok su nadležna državna odvjetništva postupala u odnosu na 7 ovih kaznenih djela, a nadležni sudovi donijeli su sedam osuđujućih pravomoćnih presuda. U odnosu na prekršaje, tijekom 2022. godine evidentirano je ukupno 111 prekršaja motiviranih mržnjom, u odnosu na koje je tijekom 2022. godine doneseno ukupno 23 pravomoćne osuđujuće presude.

Iz analize statističkih podataka o zločinu iz mržnje za 2022. godine razvidno je da je Ministarstvo unutarnjih poslova od kaznenih djela u vezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, evidentiralo najviše kaznenih djela prijetnje (članak 139. Kaznenog zakona) i to njih ukupno 23. Ostala evidentirana kaznena djela su: 2 kaznena dijela nanošenja tjelesne ozljede, 3 kaznena djela nanošenja teške tjelesne ozljede, 1 kazneno djelo povrede ravnopravnosti, 1 kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi, 3 kaznena djela teške krađe, 14 kaznenih djela oštećenja tuđe stvari, 7 kaznenih djela javnog poticanja na nasilje i mržnju i 1 kazneno djelo nasilja u obitelji. Vezano za motiv, najviše kaznenih djela je počinjeno zbog nacionalnog podrijetla žrtve (50), zatim zbog spolne orijentacije (10), vjeroispovijesti (3), rasne pripadnosti (1) i rodnog identiteta (2). Detaljnijom analizom motiva zbog kojih su počinjena pojedina kaznena djela utvrđeno je da je najviše kaznenih djela počinjeno prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, njih ukupno 27.

U odnosu na članak 325. Kaznenog zakona, javno poticanje na nasilje i mržnju, Ministarstvo unutarnjih poslova evidentiralo je ukupno 25 ovih kaznenih djela, od kojih je 14 bilo motivirano nacionalnim podrijetlom žrtve, 2 su dijela motivirana vjeroispovijesti, 2 na temelju spolne orijentacije i 8 prema ostalim osobinama žrtve.

Od ukupno 111 prekršaja evidentiranih od strane Ministarstva unutarnjih poslova, 71 ih je kvalificirano kao prekršaji iz Zakona o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“, br. 85/08. i 112/12.), 18 prekršaja je kvalificirano kao prekršaj iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira („Narodne novine“, br. 5/90., 30/90., 47/90. i 29/94.), a 22 prekršaja je kvalificirano kao prekršaji iz Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („Narodne novine“, br. 117/03., 71/06., 43/09. i 34/11.). Analizom ovih prekršajnih djela utvrđeno je da je najviše prekršaja počinjeno zbog nacionalnog podrijetla žrtve (prema pripadnicima srpske nacionalne manjine).

Nadležna državna odvjetništva u svezi s člankom 87. stavkom 21. postupala su u odnosu na ukupno 17 predmeta. Počinjena su sljedeća kaznena dijela: prijetnja - 7 kaznenih dijela, nanošenje tjelesne ozljede - 2 kaznena djela, oštećenje tuđe stvari - 4 kaznena djela i 4 kaznena dijela javno poticanje na nasilje i mržnju. Analizom motiva zbog kojih su ova kaznena djela počinjena utvrđeno je da se u najvećem broju radi o nacionalnom podrijetlu žrtve.

U odnosu na članak 325. Kaznenog zakona, javno poticanje na nasilje i mržnju, nadležna državna odvjetništva postupala su vezano za 7 predmeta, od kojih je 6 počinjeno zbog nacionalnog podrijetla žrtve.

U izvještajnom razdoblju nadležni sudovi donijeli su 7 osuđujućih pravomoćnih presuda za kaznena djela u vezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona i to: 1 osuđujuću presudu za kazneno djelo teške tjelesne ozljede iz članka 118. Kaznenog zakona, 2 osuđujuće presude za kazneno djelo prijetnje iz članka 139. Kaznenog zakona, 3 osuđujuće presude za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari iz članka 235. Kaznenog zakona, 1 osuđujuću presudu za kazneno djelo javno poticanje na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona. U svim predmetima u kojima su donesene pravomoćne presude motiv za počinjenje navedenih dijela bilo je nacionalno podrijetlo žrtve.

Doneseno je i 7 osuđujućih presuda za kazneno djelo iz članka 325. Kaznenog zakona, javno poticanje na nasilje i mržnju i to 6 presuda zbog nacionalnog podrijetla žrtve te 1 presuda zbog spolne orijentacije žrtve. U prekršajnim predmetima donesene su 23 osuđujuće presude.

Tijekom 2022. godine održane su dvije sjednice Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, 21. siječnja 2022. godine i 21. prosinca 2022. godine. Na sjednici Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje održanoj 21. siječnja 2022. godine predstavljeni su ODIHR-ovi podaci o zločinu iz mržnje za Republiku Hrvatsku za 2020. godinu i preporuke za unaprjeđenje postojećeg sustava, predstavljeni su statistički podaci o zločinu iz mržnje za razdoblje siječanj - lipanj 2021., sukladno novom Protokolu o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, zatim analiza presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sabalić protiv Hrvatske te aktivnosti tijela nadležnih za borbu protiv zločina iz mržnje, predstavnika akademske zajednice te predstavnika civilnog društva iz reda organizacija koje se bave praćenjem i suzbijanjem zločina iz mržnje provedenih od posljednje sjednice Radne skupine koja je održana u srpnju 2021. godine. Na sjednici Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje održanoj 21. prosinca 2022. godine, predstavljeni su statistički podaci o zločinu iz mržnje za 2021. godinu i za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine, prikupljeni sukladno „novom“ Protokolu o postupanju u slučaju zločina iz mržnje. Organizacije civilnog društva (Srpsko narodno vijeće, Zagreb - Nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine, Židovska općina Zagreb i Zagreb Pride) predstavili su podatke o zločinu iz mržnje iz svoje perspektive, predstavljene su aktivnosti Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na međunarodnoj razini i to u okviru Radne skupine Europske unije visoke razine za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje (HLG), Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (EC - FRA), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini (EC), Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe te OSCE - ODIHR nacionalne kontaktne točke, najavljena je izrada on-line baze podataka o zločinu iz mržnje, a prezentirane su i sve aktivnosti tijela nadležnih za borbu protiv zločina iz mržnje, predstavnika akademske zajednice te predstavnika civilnog društva iz reda organizacija koje se bave praćenjem i suzbijanjem zločina iz mržnje provedenih od posljednje sjednice Radne skupine.

Predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kontinuirano su tijekom 2022. godine sudjelovali u radu Radne skupine Europske unije visoke razine za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje (HLG), Radne (pod)skupine za praćenje, prikupljanje podataka i poticanje prijavljivanja zločina iz mržnje (EC - FRA), Radne (pod)skupine za edukaciju i jačanje kapaciteta za suzbijanje zločina iz mržnje na nacionalnoj razini (EC), Odboru stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe, OSCE - ODIHR nacionalne kontaktne točke te EU Radne podskupine za nacionalnu implementaciju Akcijskog plana EU za antirasizam 2020. - 2025. (Subgroup on the national implementation of the EU anti-racism action plan 2020 - 2025).

Ujedno, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokrenuo je proces izrade e-baze podataka koja bi sadržavala statističke podatke o zločinu iz mržnje, sukladno Obrascu za statističko praćenje kaznenih djela u vezi s člankom 87. stavkom 21. Kaznenog zakona, Obrascu za statističko praćenje govora mržnje te Obrascu za statističko praćenje prekršaja motiviranih mržnjom, koji su sastavni dio Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje. U ovoj pripremnoj fazi, izrađene su tehničke i funkcionalne specifikacije za budući IT sustav za prikupljanje, obradu i objavu podataka vezanih za zločin iz mržnje, koje će poslužiti za izradu buduće e-baze podataka o zločinu iz mržnje.

Također, 24. svibnja 2022. godine u Hotelu Lav u Vukovaru održan je seminar na temu zločina iz mržnje, kojeg je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Pravosudnom akademijom. Riječ je o seminaru namijenjenom kaznenim i prekršajnim sucima i savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, policijskim službenicima te organizacijama civilnog društva. Seminar se organizirao u sklopu provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. Seminar je otvorio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji je u uvodnom govoru istaknuo da je jedna od najvažnijih aktivnosti koje provodi navedeni Ured upravo organiziranje stručnih seminara o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i po osnovi spolne orijentacije. Voditeljice seminara bile su zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske te sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, koje su seminar koncipirale na način da se fenomen zločina iz mržnje i govora mržnje sagleda iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, od trenutka prijave ili saznanja za događaj, preko prepoznavanja elementa mržnje u motivu i pravilne kvalifikacije, pa sve do procesuiranja i odgovarajućeg sankcioniranja, s osvrtom na relevantnu praksu i uočene izazove. Preko 30 sudionika doprinijelo je uspješnom i produktivnom radu i raspravi na ovom seminaru. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira nastaviti s provođenjem ovih seminara i tijekom 2023.

Statistički podaci Ministarstva pravosuđa i uprave

U *Prilogu 10.* ovoga Izvješća priložene su tablice statističkog praćenja građanskih, kaznenih i prekršajnih predmeta vezanih uz diskriminaciju.

U odnosu na **kaznene predmete** vezane uz diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti predmeti vode, u 2022. godini primljeno je 14 novih predmeta, od kojih su se 2 odnosila na nacionalno podrijetlo, dok su se jedan predmeta odnosio na rasnu, odnosno etničku pripadnost. Usporedbe radi, u 2021. godini primljeno je 18 novih predmeta, od kojih su se 7 odnosila na nacionalno podrijetlo, dok se 3 odnosilo na rasnu, odnosno etničku pripadnost. U 2022. godini, pravomoćno je riješeno ukupno 11 predmeta, od kojih su se 2 odnosila na nacionalno podrijetlo i 3 na rasnu odnosno etničku pripadnost. Prethodne 2021. godine pravomoćno je riješeno 9 predmeta, od kojih su se 2 odnosila na nacionalno podrijetlo i 2 na rasnu, odnosno etničku pripadnost.

U odnosu na **građanske** **predmete** vezane uz diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti predmeti vode, u 2022. godini je primljeno ukupno 44 novih predmeta od čega se jedan odnosio na nacionalno podrijetlo te jedan na diskriminaciju temeljem rase ili etničke pripadnosti ili boje kože. Usporedbe radi, prethodne 2021. godine od ukupno 53 novih predmeta jedan se odnosio na diskriminaciju temeljem nacionalnog podrijetla dok se niti jedan nije odnosio na diskriminaciju temeljem rase ili etničke pripadnosti ili boje kože. Ukupno je tijekom 2022. godine pravomoćno riješen 31 predmet, od čega se niti jedan nije odnosio na diskriminaciju temeljem rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, kao niti na diskriminaciju temeljem nacionalnog podrijetla. Tijekom 2021. godine pravomoćno je bilo riješeno ukupno 41 predmet, od čega se jedan odnosio na diskriminaciju temeljem rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, dok se niti jedan nije odnosio na diskriminaciju temeljem nacionalnog podrijetla.

U **prekršajnim predmetima** vezanim uz diskriminaciju i osnove diskriminacije po kojima se ti predmeti vode, u 2022. godini primljeno je ukupno 223 predmeta, dok je prethodne 2021. godine primljen ukupno 105 predmet. Od tog broja 26 predmeta se odnosilo na diskriminaciju temeljem rase ili etničke pripadnosti dok je prethodne godine bilo 6 takvih predmeta. Broj novih predmeta vezanih za diskriminaciju temeljem nacionalnog podrijetla iznosio je 44, dok ih je prethodne 2021. godine bilo 74 predmeta. U 2022. godini ukupno je pravomoćno riješen 239 predmeta, dok je prethodne godine pravomoćno riješen 61 predmet. Od toga riješeno je 38 predmeta zbog diskriminacije na temelju rase ili etničke pripadnosti (na način da je doneseno 27 osuđujućih, 10 oslobađajućih presuda i jedan predmet pravomoćno je riješen na drugi način) dok je prošle 2021. godine pravomoćno riješeno 5 predmeta zbog diskriminacije na temelju rase ili etničke pripadnosti (na način da je doneseno 3 osuđujućih i 2 oslobađajuće presude). U 2022. godini riješeno je 49 predmeta zbog diskriminacije na temelju nacionalnog podrijetla (na način da je doneseno 31 osuđujuća presuda, 15 oslobađajućih presuda i 3 predmeta pravomoćno su riješena na drugi način). Prethodne godine pravomoćno je riješeno 45 predmeta zbog diskriminacije na temelju nacionalnog podrijetla (na način da je doneseno 30 osuđujućih presuda, 13 oslobađajućih presuda i 2 predmeta riješena su na drugi način).

Podaci Ministarstva unutarnjih poslova o obrazovnim programima te aktivnostima, programima i projektima vezano uz poštivanje temeljnih ljudskih prava i suzbijanje svih oblika diskriminacije

Ministarstvo unutarnjih poslova, u svim svojim nastavnim programima, na svim razinama obrazovanja (visokoškolskoj i temeljnoj razini, cjeloživotnom obrazovanju) provodi kontinuiranu edukaciju policijskih službenika o zaštiti temeljnih ljudskih prava, načelima jednakosti te zabrani i suzbijanju diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Spomenute teme usvojene su i provode se u redovnim programima veleučilišta u programu obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka i srednjoškolskom obrazovanju (3. i 4. razred) te na specijaliziranim seminarima, tečajevima i obukama. Tijekom godine provode se dodatne aktivnosti i edukacije u obliku radionica ili sudjelovanja stručnjaka na treninzima ili studijskim posjetima, koji nisu kontinuirani, ali su prisutni na godišnjoj razini, a njihov intenzitet ovisi o različitim projektima organizacija civilnog društva ili drugih ministarstava. Sredstva za provedbu navedenih programa/edukacija osigurana su u Državnom proračunu na poziciji Ministarstva unutarnjih poslova, stavka A553131 - Administracija i upravljanje.

**Preddiplomski stručni studij Kriminalistika**

U sklopu preddiplomskog stručnog studija Kriminalistika tema ljudskih prava s posebnim naglaskom na zločin iz mržnje i govor mržnje obrađuje se u sklopu sljedećih kolegija:

* Uvod u pravni sustav i ustavno uređenje Republike Hrvatske- na 1. godini obrađuju se teme Ustavom zajamčenih sloboda i prava; Međunarodni standardi ljudskih prava; Značaj ljudskih prava za policijsko postupanje; Europski sud za ljudska prava; Zajedničke odredbe o ustavnim slobodama i pravima; Ograničavanje ustavnih sloboda i prava; Osobne, političke slobode i prava; Gospodarska, socijalna i kulturna prava; Institucije koje jamče provedbu Ustavom zajamčenih ljudskih prava: pučki pravobranitelj i Ustavni sud; Diskriminacija, središnja tijela za suzbijanje diskriminacije; Sloboda govora, govor mržnje i zločin iz mržnje
* **Kriminologija** - na 1. godini interdisciplinarno se obrađuje tema Zločini iz mržnje i govor mržnje. Pritom se dodatno detaljno analizira policijska praksa kroz odluke Europskog suda za ljudska prava u korist i protiv Republike Hrvatske
* **Kriminalistička psihologija** - na 1. godini izučava se psihološki koncept zločina iz mržnje i govora mržnje
* **Kazneno pravo** - na 1. godini izučava se Zločin iz mržnje kao tematska jedinica uključujući i govor mržnje. Definira se pojam zločina iz mržnje sukladno Kaznenom zakonu, pojam žrtve, mržnja kao motiv počinjenja pojedinih kaznenih djela, mržnja kao kvalifikatorno obilježje pojedinih kaznenih djela (članak 111. Teško ubojstvo, članak 116. Sakaćenje ženskih spolnih organa, članak 117. Tjelesna ozljeda, članak 118. Teška tjelesna ozljeda, članak 119. Osobito teška tjelesna ozljeda, članak 138. Prisila, članak 139. Prijetnja, članak 154. Teška kaznena djela protiv spolne slobode, članak 324. Izazivanje nereda)
* **Policijske ovlasti** - 1. godina; tema: načelno se govori o ljudskim pravima, ali ne i tematski. Naime, svaka zakonita primjena policijskih ovlasti je de facto zakonito zadiranje u ljudska prava i slobode i balansirana je u odnosu na zaštitu ljudskih prava.

Statistika:

U akademskoj godini 2021./2022. obrazovalo se ukupno 89 studenata

U akademskoj godini 2022./2023. obrazuje se ukupno 103 studenta.

**Specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika**

U sklopu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Kriminalistika tema ljudskih prava s posebnim naglaskom na zločin iz mržnje i govor mržnje obrađuje se u sklopu sljedećih kolegija:

* **Primijenjena viktimologija** - 2. godina, teme: Prava žrtava zločina i prekršaja uključujući i žrtve zločina iz mržnje; Fenomenološka obilježja žrtava;
* **Nadzor nad radom policije** - 2. godina, teme: načelno se govori o ljudskim pravima, ali ne i tematski. Nadzor nad radom policije i služi tome da policija zakonito primjenjuje policijske ovlasti, odnosno obavlja policijske poslove i u izravnoj je funkciji zaštite ljudskih prava;
* **Praktikum - policijsko postupanje prema manjinskim i ugroženim skupinama u društvu** - 1. godina, kolegij je u cijelosti posvećen profesionalnom, dosljednom i objektivnom postupanju policije prema svim članovima zajednice, odnosno postupanje lišeno svih predrasuda, stereotipa i diskriminatornih faktora te utemeljeno na nepristranom odnosu prema svakom građaninu, posebno u pogledu prava, specifičnosti i karakteristika manjinskih i ugroženih pripadnika društva. Stječu se znanja za samostalno kreiranje i analiziranje policijskog postupanja u odnosu na manjinske i ugrožene pripadnike društva.

Statistika:

U akademskoj godini 2021./2022. obrazovalo se ukupno 47 studenata

U akademskoj godini 2022./2023. obrazuje se ukupno 57 studenata.

**Program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka**

U sklopu Programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka teme ljudskih prava i zločina iz mržnje obrađuju se u sklopu sljedećih nastavnih predmeta:

* Ustav Republike Hrvatske, pravo Europske unije i ljudska prava- cilj je predmeta stjecanje znanja o temeljnim slobodama i pravima čovjeka i građanina koja štiti i afirmira Ustav Republike Hrvatske te znanja o državnom ustrojstvu Republike Hrvatske i nadležnostima ključnih državnih tijela. Posebno treba istaknuti zaštitu ljudskih prava u kontekstu primjene policijskih ovlasti i policijskog postupanja. Predmet također obrađuje temeljne pojmove i institucije Europske unije te način donošenja odluka i njihove implementacije u pravni sustav Republike Hrvatske. Posebna se pozornost poklanja međunarodnim izvorima kojima se štite određena temeljna ljudska prava i slobode s posebnim osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava i povrede određenih konvencija koje su počinjene u policijskom postupanju.
* Policijske ovlasti i njihova primjena- cilj je predmeta osposobiti polaznike za samostalno, odgovorno i zakonito obavljanje poslova policijskog službenika temeljne policije, u skladu s pravilima policijske struke i policijske etike, uz poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda građana te zaštitu drugih Ustavom zaštićenih prava. Kroz nastavnu cjelinu „Etika policijske službe i ljudska prava“ obrađuju se teme: diskriminacije (po bilo kojoj osnovi), primjene policijskih ovlasti prema ranjivim skupinama i zločini iz mržnje (s obzirom da je kazneno djelo počinjeno među ostalim zbog invaliditeta, nacionalnog ili etničkog podrijetla i dr.) i govor mržnje te primjenu policijskih ovlasti prema pripadnicima nacionalnih manjina.
* Psihologija- cilj je predmeta stjecanje znanja o složenosti međuljudskih odnosa te značaju i mogućnostima rješavanja konfliktnih i stresnih situacija. U sklopu ovoga predmeta obrađuju se sljedeće teme: stavovi, stereotipi i predrasude; socijalno ponašanje i grupni utjecaj; ranjive skupine; zločin iz mržnje i vježba - govor mržnje.
* Osnove kriminalistike i kriminalističko istraživanje- cilj je nastave upoznavanje polaznika s formalnim okvirima kriminalističkih istraživanja kaznenih djela, taktičkim, tehničkim i metodičkim sadržajima izvođenja radnji kojima se otkrivaju kaznena djela i njihovi počinitelji. U dijelu koji se odnosi na Kriminalističku prevenciju, kroz 3 školska sata o temama: prevencija zločina iz mržnje.
* Osnove kaznenog i prekršajnog prava- cilj je nastave da polaznici steknu temeljna znanja iz kaznenoga materijalnog prava, odnosno prekršajnog prava te izgrade sustav vrijednosti koji će im biti putokaz u budućem radu. Kroz 1 školski sat obrađeni su kaznenopravni aspekte zločina iz mržnje.

Statistika:

Školske godine 2021./2022. program su pohađala 573 polaznika

Školske godine 2022./2023. program pohađaju 492 polaznika.

**Srednjoškolsko obrazovanje (3. i 4. razred srednjoškolskog obrazovanja)**

Tema temeljnih ljudskih prava (uključujući zločin iz mržnje i govor mržnje) obrađuje se kroz sljedeće predmete:

* Osnove policijskog posla i organizacija- u 3. razredu ljudska prava se obrađuju kroz 16 školskih sati u sljedećim nastavnim jedinicama: „Povijest ljudskih prava“, „Ljudska prava u Ustavu Republike Hrvatske“, „Osobne i političke slobode i prava“, „Uloga policije u zaštiti osobnih sloboda i prava“, „Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“, „Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“, „Izazovi za policijske službenike u području ljudskih prava“, „Europski sud za ljudska prava“, „Prikaz i analiza presuda Europskog suda za ljudska prava - povreda članka 3. i članka 14. “ i „Projektni zadatak - kršenje odredbi međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava tijekom policijskog postupanja“.

Statistika:

Školske godine 2021./2022. obrazovano je 56 učenika

Školske godine 2022./2023. obrazuje se 148 učenika.

**Programi cjeloživotnog obrazovanja**

Teme vezane za ljudska prava i diskriminaciju obrađuju se kroz:

* Tečaj granične policije - tečaj se provodi s ciljem stjecanje znanja o kulturnim razlikama građana različitih zemalja, konceptu kulture, kulturnim standardima, unutarkulturnim odnosima, multikulturalizmu, naciji, etničkoj pripadnosti, multikulturalnim razlikama, ksenofobiji, etnocentrizmu i zločinima iz mržnje te problematici trgovanja ljudima.

Statistika:

U 2021. godini organizirana su 3 tečaja, koja su pohađala 62 policijska službenika

U 2022. godini organizirana su 3 tečaja, koja je pohađalo 65 policijskih službenika.

Nadalje, Ministarstvo unutarnjih poslova provodi sljedeće programe i projekte:

**Nacionalni preventivni projekt „Živim život bez nasilja“**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

Nacionalni preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ provodi se od 2010. godine. Provodi ga Ministarstvo unutarnjih poslova u partnerstvu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te u suradnji s organizacijama civilnog društva uz aktivno uključivanje društveno odgovornih javnih osoba. Projekt se provodi na području cijele Hrvatske i objedinjava 3 komponente (1. komponenta: „Interaktivna radionica“, 2. komponenta: „Umjetničko-edukativni program“ i 3. komponenta: „Interaktivna parlaonica“) od kojih se sve tri provode tijekom jedne tekuće školske godine u odgojno-obrazovnim ustanovama, a dijelom i u prostorima kulturnih ustanova. Projekt je ciljano usmjeren na prevenciju nasilja u obitelji, nasilja nad ženama i nasilja među mladima uz nezaobilazno osnaživanje ciljane skupine tj. učenika od 7. i 8. razreda, u smislu odabira pozitivnih društvenih vrijednosti među kojima se posebno ističu nediskriminacija, nenasilje i tolerancija.

Nadalje, tijekom 2022. godine u sklopu ovoga projekta, u organizaciji Policijske uprave vukovarsko-srijemske, uz potporu Ravnateljstva policije te podršku Vukovarsko-srijemske županije i Grada Županje kao i članova obitelji Tunjić, u velikoj gradskoj vijećnici Grada Županje održan edukativno-preventivni program pod nazivom **„Živim život bez nasilja - In memoriam: Miroslav Tunjić“.** Navedeni program organizira se u spomen na tragično preminulog Miroslava Tunjića, žrtvu vršnjačkog nasilja 2010. godine, kao i u spomen na sve ostale žrtve vršnjačkog nasilja, kako bi se potaknuli mladi na osobni angažman u promicanju kulture nenasilja.

Tijekom 2022. godine projektom je obuhvaćeno oko 9.300 učenika osnovnih i srednjih škola, dok je tijekom 2021. godine projektnim aktivnostima obuhvaćeno oko 3.400 učenika, a dio kojih su i učenici romske nacionalne manjine.

**Nacionalna preventivna akcija „Zajedno“**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

Nacionalna preventivna akcija „Zajedno“ provodi se od 2014. godine. Akcija obuhvaća preventivne aktivnosti fokusirane na problematiku trgovanja ljudima s ciljem senzibilizacije, informiranja i edukacije te koristi proaktivni pristup, multiplicira znanja na temu trgovanja ljudima i identificiranja potencijalnih kriminalnih žarišta, te na taj način pridonosi smanjenju kriminaliteta trgovanja ljudima i zaštite potencijalnih žrtava. Akcija je ciljano usmjerena na preventivne aktivnosti kojima se kroz zajedničku suradnju sa svim nadležnim institucijama, organizacijama, privatnim sektorom, lokalnom zajednicom, udrugama civilnog društva i građanima podiže svijest o prevenciji trgovanja ljudima, potiče na odgovornu reakciju, pridonosi smanjenju i sprječavanju trgovanja ljudima. Ciljana skupina akcije primarno su učenici završnih razreda strukovnih škola, nezaposleni, djelatnici onih struka koje u svom radu mogu doći u kontakt s potencijalnim žrtvama i/ili počiniteljima, a sekundarno i široka populacija slijedom čega je kroz primarnu prevenciju, u konačnici, obuhvaćen i dio romske zajednice.

Tijekom 2021. i 2022. godine akcija je provedena na području gotovo svih županija na području Republike Hrvatske, odnosno na onim područjima na kojima je navedena problematika zastupljena na način da je tijekom 2022. godine održano više od 390 treninga kojom prilikom je educiran 6.741 učenik dok je tijekom 2021. godine održano 66 treninga kroz koje je edukaciju prošlo 1.058 učenika.

**Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“ provodi se od školske godine 2012./2013. Tijekom školske godine 2021./2022., ali i tekuće 2022./2023. godine, projekt se provodio u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Međimurske županije, uz koordinaciju Ministarstva unutarnjih poslova. Kroz ovaj projekt policija uspostavlja kvalitetnu suradnju s udrugama romske nacionalne manjine, organizacijama civilnog društva i odgojno obrazovnim ustanovama. Projekt je ciljano usmjeren, kroz provedbu svojih 8 komponenti, na prevenciju vršnjačkog nasilja, vandalizma, nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, rizičnih i društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, smanjivanje rizika od trgovanja i krijumčarenja ljudi te jačanje prometne kulture. Ciljana skupina su učenici u dobi od 10 i 11 godina, te njihovi roditelji i nastavnici.

Tijekom tekuće školske godine 2022./2023. projektom je obuhvaćeno 229 učenika s područja navedenih županija, dok su tijekom školske godine 2021./2022. projektom bila obuhvaćena ukupno 132 učenika s područja Međimurske, Osječko-baranjske te Sisačko-moslavačke županije.

**Nacionalni preventivni projekt „Zajedno više možemo“**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

Nacionalni preventivni projekt „Zajedno više možemo“ provodi se od 2010. godine kroz partnerstvo Ministarstva unutarnjih poslova s lokalnim zajednicama i Vijećima za prevenciju kriminaliteta. Kroz njegove četiri komponente aktivno sudjeluju, kroz primarnu prevenciju, učenici romske nacionalne manjine četvrtih i šestih razreda, roditelji učenika šestih razreda zajedno s djecom drugih nacionalnosti koja prebivaju na određenim područjima gdje su te preventivne aktivnosti aktivne. Projekt je ciljano usmjeren na prevenciju sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i svih ostalih oblika rizičnog ponašanja djece.

Tijekom školske godine 2022./2023., kao i 2021./2022., projekt je proveden na području više policijskih uprava pa je tako tijekom školske godine 2022./2023. edukaciju prošlo 10.000 učenika i roditelja, dok je tijekom školske godine 2021./2022. edukaciju prošlo više od 1.900 učenika i roditelja.

**Nacionalni preventivni projekt „Zajedno protiv govora mržnje“**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

Nacionalni preventivni projekt „Zajedno protiv govora mržnje“, provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji drugim nadležnim državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sveučilišnom i znanstvenom zajednicom, sportskim organizacijama, klubovima i udrugama, relevantnim organizacijama civilnog društva, medijima, odgojno-obrazovnim ustanovama, sportašima, glazbenicima, umjetnicima i drugim istaknutim članovima društvene zajednice. Cilj ovoga projekta je da se kroz različite preventivne aktivnosti uz zajedničko sudjelovanje društveno angažiranih osoba javno putem medija upute prigodne poruke javnosti s ciljem sprječavanja svih oblika govora mržnje uz promicanje pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i kulture dijaloga te sprječavanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

U sklopu projekta tijekom 2021. godine, na području tri policijske uprave uz koordinaciju Službe prevencije Ravnateljstva policije i neposrednu provedbu policijskih uprava održano je 12 javnih manifestacija kojom prilikom je educirano više od 1.780 osoba, dok je tijekom 2022. godine na području sedam policijskih uprava održano više od 150 javnih manifestacija kojom prilikom je educirano više od 31.200 osoba.

Tijekom 2022. godine nastavile su se provoditi aktivnosti započete u 2021. godini. Na temelju Programa preventivnih i proaktivnih aktivnosti policije i partnera usmjerenih na poboljšanje stanja sigurnosti na području Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemskežupanije u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i potporu Vijeća za prevenciju u sklopu multimodularnog preventivnog projekta „Zajedno protiv govora mržnje“ održano je niz preventivnih aktivnosti u kojima su aktivno sudjelovali učenici viših razreda Srednje tehničke škole „Nikola Tesla“. Navedene aktivnosti su održane s ciljem promicanja pozitivnih stilova života, nenasilja, međusobne tolerancije i nediskriminacije te sprječavanja svih oblika govora mržnje na sportskim natjecanjima. Program je istovremeno proveden na više lokacija te s više različitih tematskih aktivnosti, od kojih Ministarstvo unutarnjih poslova posebno ističe sljedeće:

• Izradu murala pod nazivom „Svi smo mi jedno! Ljudi su međusobno povezani nevidljivom silom“ (citat Nikole Tesle)

• Nogometnu utakmicu pod nazivom „Ja sam za Fair-play!“

• Radionicu grafita pod nazivom „Respect“

• Kviz i natjecanje pod nazivom „Prometna tolerancija“.

**Provedbeni program preventivnih mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti te jačanje socijalne uključenosti Roma na području Policijske uprave međimurske**

Policijska uprava međimurska je, sukladno odrednicama iz Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, donijela Provedbeni program preventivnih mjera usmjerenih na povećanje sigurnosti te jačanja socijalne uključenosti Roma na području Policijske uprave međimurske za razdoblje od 2021. do 2022. godine. Ovim provedbenim programom osigurava se provedba ciljeva i mjera koje proizlaze iz djelokruga rada policije, sukladno prioritetima iz strateške procjene Policijske uprave međimurske te spomenutog Nacionalnog plana.

Kod izrade provedbenog programa procjena stanja je temeljena na statističkim pokazateljima o stanju i kretanju kriminaliteta, javnom mnijenju o subjektivnom osjećaju sigurnosti kod građana i postojećim dokumentima Međimurske županije i Grada Čakovca, iz kojih je razvidna potreba za zajedničkim angažmanom u području snažnijeg djelovanja na planu uključivanja romske manjine u društvenu zajednicu.

U sklopu provedbenog programa provodilo se niz preventivnih mjera od kojih je jedna uspostavljanje povremenog kontrolnog mjesta za građane, odnosno Informativnog centra policije korištenjem vozila Mobilnog preventivnog centra policije. Tijekom 2022. godine uspostavljena su ukupno 154 informativna punkta na području Međimurske županije. Tom prilikom provedene su različite preventivne aktivnosti koje proizlaze iz nacionalnih i regionalnih preventivnih projekata, programa i akcija. Mjesta provođenja aktivnosti birana su prema statističkim pokazateljima stanja i kretanja kriminaliteta na području policijskih postaja. Provedbenim aktivnostima obuhvaćena su sva romska naselja, kao i ostala naselja na području Međimurske županije.

Policijska uprava međimurska surađuje s tijelima jedinica lokalne samouprave koje pružaju podršku kako u financiranju različitih preventivnih materijala tako i u provođenju preventivnih aktivnosti. Bitno je istaknuti dobru suradnju s institucijama i udrugama, odnosno organizacijama civilnog društva s kojima je tijekom 2022. godine proveden niz zajedničkih preventivnih akcija i aktivnosti. S tim u vezi, Ministarstvo unutarnjih poslova ističe da je dobra suradnja ostvarena s Hrvatskim zavodom za socijalni rad Područni ured Čakovec, Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije te drugim institucijama i udrugama koje djeluju na području Međimurske županije.

Sukladno definiranim mjerama provedbenog programa provedeni su preventivni projekti i akcije u smislu primarne prevencije usmjerene na sprječavanje vršnjačkog nasilja, vandalizama, nasilja u obitelji, različitih i društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, zlouporabe droga i ostalih sredstava ovisnosti, smanjenje rizika trgovanja i krijumčarenja ljudi te jačanja prometne kulture.

**Nacionalna preventivna kampanja „Manje oružja manje tragedija“** provodila se u suradnji s partnerima u cilju senzibilizacije javnosti, poticanja na dragovoljnu predaju oružja i drugih nedozvoljenih sredstava, kao i utjecaja na podizanje razine svijesti građana o opasnostima nestručnog rukovanja oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima. Provedeno je ukupno 20 preventivnih kampanja i to u mjestima: Pribislavec (romsko naselje), Orehovica (romsko naselje), Podturen (romsko naselje), Sitnice, Kuršanec, Štrigova, Mursko Središće i Parag.

Dragovoljno je predano 20 komada oružja koje pripada C i D kategoriji, 1.448 komada streljiva za dugo oružje, 1 komad topničkog streljiva, više komada raznih dijelova pušaka bez oznaka, 2 ručne bombe, 1 komad repetirajućeg oružja, 16 komada spremnika za automatsku pušku, 2 komada oružja kategorije pištolji i revolveri, 1 komad kategorije dugo oružje i 1 EDK i 99 komada ostalog streljiva. Aktivnosti su uglavnom provedene korištenjem Mobilnog preventivnog centra policije.

**Nacionalnu preventivnu akciju „Zajedno“** Ministarstvo unutarnjih poslova provelo je u 56navrata u gradovima Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu te naseljima Pribislavec, Orehovica, Parag, Kotoriba, Kuršanec, Podturen, Goričan, Gardinovec, Novakovec, Turčišće, Podbrest, Sveti Križ i Otok kao i svim graničnim prijelazima.Na uspostavljenim punktovima građani su informirani o pojmu trgovanja ljudima, razlozima trgovanja, tko su najčešće počinitelji i žrtve te kako se zaštititi.

**Preventivni projekt Policijske uprave međimurske „Zajedno do veće sigurnosti“** Ministarstvo unutarnjih poslova provelo je u 62 navrata. Informativni punktovi bili su uspostavljeni u mjestima Kotoriba, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Mala Subotica, Goričan, Donji Kraljevec, Čehovec, Mursko Središće, Oporovec, Turčišće, Prelog, Podturen, Domaišinec, Čakovec, Pleškovec, Gardinovec, Novakovec, Podbrest, Sveti Križ i Otok.

**Preventivne aktivnosti u prometu** provodila je Postaja prometne policije Čakovec te u više navrata i Policijska postaja Prelog uz korištenje vozila Mobilnog preventivnog centra policije i drugih službenih vozila. Aktivnosti su provedene u ukupno 49 navrata u mjestima Žiškovec, Novo Selo Rok, Kotoriba, Sveta Marija, Donji Mihaljevec, Strahoninec, Mačkovec, Goričan, Donji Kraljevec, Čehovec, Mala Subotica, Oporovec, Turčišće, Prelog, Gornji Kuršanec, Vratišinec, Selnica, Gornji Hrašćan, Mačkovec, Pretetinec, Belica, Podturen, Vratišinec, Mursko Središće, Palovec, Štefanec, Domašinec, Prelog, Pribislavec i Savska Ves.

Aktivnosti su provođene prema najranjivijim sudionicima u prometu, biciklistima, pješacima i motociklistima, kao i u sklopu organiziranih biciklijada. Isto tako, sve policijske postaje provodile su aktivnosti vezane za prevenciju stradavanja djece od dehidracije u vozilima.

**Nacionalni preventivni projekt „Imam izbor“** proveden je školske godine 2021./22. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Pribislavcu kojim su obuhvaćeni peti razredi spomenute škole. U 2022. godini projekt je završen do kraja školske godine, a provedeno je ukupno 8 komponenti kojima je bio obuhvaćen 31 učenik. Početkom rujna, u sklopu školske godine 2022./23. spomenuti projekt je započet u Osnovnoj školi „Jože Horvata“ u Kotoribi u koji je uključeno ukupno 32 djece dva peta razreda i provedene su 3 komponente.

**Mir i dobro -** preventivne aktivnosti tijekom 2022. godine provedene su u siječnju i drugoj polovici prosinca, a istima su bila obuhvaćena sva romska naselja, gradovi Čakovec, Prelog i Mursko Središće te pojedine općine s pripadajućim naseljima na području Međimurske županije. Aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na akciju „Manje oružja, manje tragedija“ s posebnim osvrtom na sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima kojim prilikama su građanima dijeljene brošure „Mir i dobro“.

**Nacionalni preventivni projekt „Zdrav za 5“** započet je u školskoj godini 2021./22. U prvom polugodištu tijekom 2022. godine provedeno je ukupno 5 aktivnosti. Jedna aktivnost iz prve komponente (predavanje za osme razrede) održana je u Orehovici dok su ostale aktivnosti vezane za drugu komponentu projekta održane u: Osnovnoj školi Goričan, Osnovnoj školi Prelog, Srednjoj školi Prelog i Osnovnoj školi Orehovica. Time je projekt za školsku godinu 2021./22. završen.Projekt se provodi u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije.

**Nacionalni preventivni projekt „Živim život bez nasilja“ -** u 2022. godini, u dogovoru s Graditeljskom školom Čakovec, za dva druga razreda navedene škole, a uz korištenje Mobilnog preventivnog centra policije, održana su preventivna predavanja na temu međuvršnjačkog nasilja te nasilja u obitelji općenito. U aktivnosti je bilo uključeno 45 učenika. U Čakovcu, Mobilnim preventivnim centrom policije je uspostavljen informativni punkt u cilju obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

**Ispravno odluči -** u 2022. godini Policijska uprava međimurska u dva navrata je provodila preventivne aktivnosti iz preventivne akcije „Ispravno odluči“ i to kod ugostiteljskog objekta „Luna“ u Orehovici i u Goričanu u sklopu obilježavanja „Dana općine“. Radi se o prevenciji narušavanja javnog reda i mira u zonama ugostiteljskih objekata, kao i prevenciji prometnih nesreća s najtežim posljedicama (čemu najčešće doprinosi prekomjerna konzumacija alkohola).

**Obilježavanje međunarodnih datuma i drugih važnijih datuma kroz godinu**

*Namjenski utrošena sredstva za provedbu: iz sredstava Državnog proračuna.*

**Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima**

Ministarstvo unutarnjih poslova provelo je i u 2022. godini, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera niz preventivnih aktivnosti (radionice, edukativna predavanja, info-punktovi na javnim površinama i dr.) s ciljem obilježavanja Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima. Tom prilikom proveden je niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti šire javnosti o problematici trgovanja ljudima, kao jednom od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, a čime su s obzirom na njihov primarno javni karakter zahvaćeni i pojedinci romske zajednice.

Uz navedeniEuropski dan borbe protiv trgovanja ljudimaprigodnim programom su obilježeni i **Međunarodni dan borbe protiv rasizma te Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije.**

**Međunarodni dan Roma -** u 2022. godini Ministarstvo unutarnjih poslova je sudjelovalo u obilježavanju Međunarodnog dana Romau suradnji s Osnovnom školom „dr. Ivana Novaka“ u Macincu. Tom prilikom održana je edukacija učenika prvih i drugih razreda o pravilnom ponašanju u prometu, prezentirana je oprema koju prometna policija koristi u svom radu, a također je održana i pokazna vježba sa službenim psom za detekciju droga.

Preventivne aktivnosti svojom nazočnošću podržali su načelnik Općine Nedelišće te predstavnik Vijeća romske nacionalne manjine sa suradnicima.

**Međunarodni dan civilne zaštite -** Ministarstvo unutarnjih poslova tijekom 2022. godine pod geslom projekta generalne prevencije „Zajedno do veće sigurnosti“ obilježilo je Međunarodni dan civilne zaštite.

**Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga -** u 2022. godini u Piškorivcu na uspostavljenim informativnim punktovima uz korištenje vozila Mobilnog preventivnog centra policije obilježen je Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga.Policijska uprava međimurska, sada već tradicionalno, 24. lipnja obilježava u suradnji s Povjerenstvom za suzbijanje droga Međimurske županije, a posebice s Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Na informativnom punktu provodile su se preventivne aktivnosti te su se posjetitelji mogli informirati o posljedicama koje mogu izazvati droge, s posebnim osvrtom na djecu i njihove roditelje.

**„Dan ružičastih majica“** obilježen je korištenjem vozila Mobilnog preventivnog centra policije preventivnim akcijama u mjestima Sitnice i Lončarevo naselje u Podturnu. Za mještane spomenutih naselja odrađena su kraća predavanja na temu prevencije međuvršnjačkog nasilja.

**„Dan sigurnijeg interneta“ -** u dogovoru s ravnateljima Osnovnih škola Hodošan, Prelog, Draškovec i Sveta Marija, za učenike su organizirana preventivna predavanja vezano za sigurnost djece na internetu i društvenim mrežama. U aktivnosti je bilo uključeno 160 učenika.

**Ostale aktivnosti**

**„Zajedno protiv govora mržnje i „Budi navijač, a ne razbijač“ -** u 2022. godini u Prelogu, Sportskom parku „Mladost“, policijski službenici Policijske uprave međimurske sudjelovali su na „Sportskim igrama mladih“. Ove godine na igrama sudjelovalo je petstotinjak učenika Osnovnih škola iz Preloga, Kotoribe, Donjeg Kraljevca i Draškovca. Aktivnosti su se provodile pod geslom nacionalne kampanje „Budi navijač, a ne razbijač“ i u sklopu preventivnog projekta „Zajedno protiv govora mržnje“.

**Sajam inovacija u Prelogu „Zajedno do veće sigurnosti“ -** u 2022. godini u sportskoj dvorani „DG Sport“ u Prelogu, u sklopu održavanja 13. međunarodnog sajma inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji „AGRO ARCA 2022.“, uspostavljen je informativni punkt za građane. Na informativnom punktu posjetitelji su savjetovani o samozaštitnim mjerama vezanim uz kažnjiva ponašanja. Pritom je posebna pozornost usmjerena na mjere prevencije od provala, a koje građani mogu provoditi i samostalno. Također, posjetiteljima je skrenuta pozornost na sigurno kretanje u prometu s ciljem povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama te prevencije prometnih nesreća i njihovih posljedica. Prezentirane su mnoge preventivno-represivne akcije policije, posebice sankcioniranje takozvane „četiri glavne ubojice u prometu“. Informativni punkt policije posjetili su mnogobrojni posjetitelji sajma.

**Posjet pravobraniteljice za djecu Policijskoj upravi međimurskoj -** u 2022. godini u radnom posjetu Međimurskoj županiji bila je pravobraniteljica za djecu te je tom prilikom posjetila i Policijsku upravu međimursku. Prilikom posjeta Policijskoj upravi održan je radni sastanak na kojem je pravobraniteljica za djecu upoznata s problematikom stanja sigurnosti i kretanja kriminaliteta s posebnim osvrtom na zaštitu djece i aktualnim projektima koji se provode u međuresornoj suradnji.

**Roma mentori -** radi zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine iz Međimurja, Ministarstvo pravosuđa i uprave počelo je provedbu Pilot projekta „Roma mentora“. Pilot projekt se provodi u okviru unaprjeđenja zaštite ljudskih prava i javne sigurnosti kroz jačanje kapaciteta Probacijske službe i vrijednosti je 2,1 milijuna eura, a financiran iz Norveškog financijskog mehanizama. Dio novca namijenjen je zapošljavanju šestero pripadnika romske nacionalne manjine s područja Međimurske županije na 19 mjeseci, kao Roma mentora. Roma mentori na usluzi su za službene potrebe svim institucijama koje djeluju na području Međimurske županije. S obzirom na to da je projekt zaživio, Roma mentore koji djeluju području Međimurske županije redovito za potrebe službe koriste i kontakt policajci a kada to mogućnosti dopuštaju Roma mentori se uključuju u preventivne akcije koje se provode po školama i romskim naseljima u kojima djeluju.

**Policijska uprava međimurska kao jedan od partnera je uključena u Pilot-program Europske unije „Jamstvo za svako dijete“ koji provodi UNICEF Hrvatska -** cilj ovoga programa postiže se integriranim uslugama zaštite djece i podrške obiteljima, uslugama rane intervencije u djetinjstvu te kvalitetnim i inkluzivnim predškolskim odgojem i obrazovanjem. Ciljna skupina su djeca s poteškoćama, djeca i obitelji iz osjetljivih obiteljskih okruženja te djeca manjinske rasne ili etničke pripadnosti. Program se provodi u sedam općina Međimurske županije u suradnji s 11 provedbenih partnera.U 2022. godini u mjestu Podturnu u sklopu projekta „Jamstvo za svako dijete”, održane su edukacije za sudionike na temu Odrednice i izazovi učinkovite i kvalitetne međusektorske i interdisciplinarne suradnje te integriranog pružanja usluga. Edukaciji je pristupilo sedam policijskih službenika Policijske uprave međimurske.

Povodom godišnjice provedbe programa, izdan je i [newsletter](https://mup.gov.hr/UserDocsImages/2022/3/unicef/e-letter_EU%20Jamstvo%20za%20svako%20dijete.pdf) s aktualnim novostima u provedbi pilot-programa u Međimurskoj županiji te linkovima na osobne priče pojedinih korisnika programa. Dana 29. ožujka 2022. postignut je još jedan od zacrtanih ciljeva te su Centar igre i knjižnica igračaka u Držimurcu-Strelcu otvorili svoja vrata za djecu i njihove roditelje.

Kroz redovne zadaće policijski službenici gotovo svakodnevno uspostavljaju kontakt s pripadnicima romske nacionalne manjine te ih u osobnom kontaktu motiviraju na što bolju suradnju između djelatnika policije i pripadnika romske nacionalne manjine. Isto tako, osobnim kontaktom policijski službenici ih potiču i informiraju o uvjetima zapošljavanja u Ministarstvu unutarnjih poslova sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, br. 92/05., 140/05., 142/06., 77/07., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12., 37/13., 38/13., 01/15., 138/15. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Zakona o policiji („Narodne novine“, br. 34/11., 130/12., 89/14., 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.).

Vezano uz zapošljavanje pripadnika romske nacionalne manjine u Ministarstvu unutarnjih poslova, policijski službenici za prevenciju svake godine po objavljivanju natječaja za upis u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka pravodobno o tome obavještavaju Zavod za zapošljavanje, Područnu službu Čakovec, kako bi informacija o objavljivanju natječaja bila što dostupnija nezaposlenim građanima, a posebice nezaposlenim pripadnicima romske nacionalne manjine. Tijekom lipnja 2022. godine provodile su se pripremne aktivnosti za provođenje javne akcije i promocije zanimanja policajac/policajka za srednjoškolsko obrazovanje, ali i Program obrazovanja odraslih. Aktivnosti su provedene i u romskim naseljima uz pomoć i animaciju pripadnika romske nacionalne manjine od strane Roma mentora.

Akcija promocije zanimanja policajac održana je u Čakovcu, na Trgu Republike. Za potrebe akcije, izrađeni su promidžbeni letci i plakati.

Tijekom 2022. godine, predavači Policijske uprave međimurske izradili su prezentacije i testove za e-obrazovanje policijskih službenika, kojima se pristupa putem portala Policijske akademije (<https://policijska-akademija.gov.hr/e-obrazovanje/1174>). Naime, s obzirom na iskustvo s pandemijom bolesti „COVID-19“, od rujna 2022. godine stručno usavršavanje se, uz osobnu komunikaciju predavača i polaznika, provodi i putem interneta.

Kroz međunarodnu policijsku suradnju sa Slovenijom i Mađarskom na sastancima granične policije intenzivira se razmjena iskustava dobre praksevezano uz rješavanje problematike koje se tiču romske nacionalne manjine. Suradnja se do travnja 2022. godine pretežno odnosila na postupanja vezano uz sprječavanje širenja bolesti uzrokovane bolešću COVID-19 dok su se u mjesecu rujnu pripadnici slovenske i mađarske policije uključili u aktivnosti „Sajma sigurnosti i prevencije 2022.“ i time mu dali međunarodni karakter.

1. BILATERALNA SURADNJA

Republika Hrvatska potpisala je bilateralne sporazume o zaštiti prava nacionalnih manjina s Mađarskom 1995. godine, Republikom Srbijom 2004. godine, Republikom Sjevernom Makedonijom 2007. godine i Crnom Gorom 2009. godine te Ugovor s Talijanskom Republikom 1996. godine.

Za potrebe praćenje provedbe sklopljenih sporazuma i predlaganje odgovarajućih preporuka vladama država potpisnica ustrojeni su s Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Sjevernom Makedonijom i Crnom Gorom međuvladini mješoviti odbori (MMO), čije bi se sjednice trebale naizmjenično održavati jednom godišnje te razmatrati aktualna pitanja od interesa za dvije nacionalne manjine. Ugovor koji je Republika Hrvatska potpisala s Talijanskom Republikom nije predvidio osnivanje Međuvladinog mješovitog odbora za praćenje provedbe Ugovora.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nositelj je poslova s hrvatske strane glede priprema i održavanja sjednica međuvladinih mješovitih odbora za zaštitu nacionalnih manjina. U Budimpešti je 7. prosinca 2022. godine uspješno održana XVI. sjednica Međuvladinog mješovitog odbora za zaštitu prava nacionalnih manjina između Republike Hrvatske i Mađarske. S Republikom Sjevernom Makedonijom V. sjednica održana je u studenome 2021. godine, a održavanje VI. sjednice predviđeno je do kraja 2023. godine. U međuvremenu članovi obaju MMO-a su u stalnoj komunikaciji.

Nakon parlamentarnih izbora održanih 2020. u Crnoj Gori te 2020. i 2022. godine u Republici Srbiji nisu imenovani novi supredsjedatelji MMO-a te tijekom 2021. i 2022. godine Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nije imao sugovornike s kojima bi se mogla održavati komunikacija i razvijati suradnja u okviru ovih dvaju MMO-a.

Nadalje, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te na temelju Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017. - 2020. (Aktivnost 5.1.1.) na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Češke Republike o zaštiti hrvatske nacionalne manjine u Češkoj Republici i češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Dana 23. lipnja 2022. izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora s Češkom Republikom u vezi sklapanja predmetnog Sporazuma održalo je sastanak s izaslanstvom Češke Republike: zamjenikom ministra vanjskih poslova Češke Republike, te veleposlanikom Češke Republike u Republici Hrvatskoj sa suradnicima, a u vezi hrvatskoga prijedloga za sklapanje Sporazuma o obostranoj zaštiti nacionalnih manjina. Na sastanku je češka strana iznijela stav da nisu spremni na sklapanje pravno obvezujućeg sporazuma o obostranoj zaštiti manjina zbog kompliciranog unutarnjeg pravnog sustava i mogućih budućih zahtjeva drugih 13 nacionalnih manjina koje žive u Češkoj, ali bi vrlo rado s Republikom Hrvatskom potpisali deklaraciju ili memorandum o razumijevanju.Hrvatska strana zaprimila je prijedlog predmetne Deklaracije/Izjave te se trenutno vrše daljnje konzultacije nadležnih državnih tijela.

Zaključno Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske navodi da, a s obzirom na djelokrug rada, u svom proračunu nema stavku iz koje bi se pružala financijska potpora nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj.

1. POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Analiza Savjeta za nacionalne manjine

Rezultati Popisa 2021. ukazuju na značajan pad ukupnog stanovništva u Republici Hrvatskoj što se odrazilo i na manjinskim zajednicama. Od 22 nacionalne manjine njih 16 je zabilježilo pad broja pripadnika, dok samo šest manjina bilježi brojčani rast.

Prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine broj pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bio je 328 738, dok prema Popisu 2021. iznosi 240 079, dakle 88 659 pripadnika manje - 26.79 %. U odnosu na 2011. godinu kada je pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj bilo 7,67 %, 2021. godine ih je bilo 6,20 % što je za 1,47 % manje.

Iz rezultata Popisa 2021. proizlazi da je u Republici Hrvatskoj popisano 3.871.833 stanovnika od čega 240.079 pripadnika nacionalnih manjina, kako slijedi: Albanaca 13.817 (0,36 %), Austrijanaca 365 (0,01 %), Bošnjaka 24.131 (0,62 %), Bugara 262 (0,01 %), Crnogoraca 3.127 (0,08 %), Čeha 7.862 (0,20 %), Mađara 10.315 (0,27 %), Makedonaca 3.555 (0,09 %), Nijemaca 3.034 (0,08 %), Poljaka 657 (0,02 %), Roma 17.980 (0,46 %), Rumunja 337 (0,01 %), Rusa 1.481 (0,04 %), Rusina 1.343 (0,03 %) Slovaka, 3.688 (0,10 %), Slovenaca 7.729 (0,20 %), Srba 123.892 (3,20 %), Talijana 13.763 (0,36 %), Turaka 404 (0,01 %), Ukrajinaca 1.905 (0,05 %), Vlaha 22 (0,00 %) i Židova 410 (0,01 %).

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78,97 %, protestanata 0,26 %, ostalih kršćana 4,84 %, Židova 0,01 %, pravoslavaca 3,32 %, istočnih religija 0,9 %, ostalih religija 0,96 %, muslimana 1,32 %, agnostika i skeptika 1,68 %, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4,71 %, dok se 1,72 % osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri, a nepoznato je 2,14 %.

Prema materinskom jeziku 95,25 % osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1,16 % osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1,00 %. Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,24 % ima hrvatsko državljanstvo dok je stranih državljana 0,74 %.

U nastavku slijedi Tablica 1. s prikazom rasta odnosno pada broja pripadnika 22 nacionalne manjine u ukupnom udjelu stanovništva Republike Hrvatske u odnosu na Popis stanovništva 2011.:

*Tablica 1.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nacionalna manjina** | **2011.** | **2021.** | **pad** | **rast** |
| Talijani | 17.807 | 13.763 | 22,71% |  |
| Srbi | 186.633 | 123.892 | 33,61% |  |
| Mađari | 14.064 | 10.315 | 26,65% |  |
| Česi | 9.641 | 7.862 | 18,45% |  |
| Slovaci | 4.753 | 3.688 | 22,40% |  |
| Romi | 16.975 | 17.980 |  | 5,92% |
| Bošnjaci | 31.479 | 24.131 | 23,34% |  |
| Albanci | 17.513 | 13.817 | 21,10% |  |
| Židovi | 509 | 410 | 19,44% |  |
| Austrijanci | 297 | 365 |  | 22,89% |
| Bugari | 350 | 262 | 25,14% |  |
| Crnogorci | 4.517 | 3.127 | 30,77% |  |
| Makedonci | 4.138 | 3.555 | 14.08% |  |
| Nijemci | 2.965 | 3.034 |  | 2.32% |
| Poljaci | 672 | 657 | 2,23% |  |
| Rumunji | 435 | 337 | 22,52% |  |
| Rusi | 1.279 | 1.481 |  | 15,79% |
| Rusini | 1.936 | 1.343 | 30,63% |  |
| Slovenci | 10.517 | 7.729 | 26.50% |  |
| Turci | 367 | 404 |  | 10,08% |
| Ukrajinci | 1.878 | 1.905 |  | 1.43% |
| Vlasi | 29 | 22 | 24,13% |  |

Navedeni rezultati popisa stanovništva mogu imati izravan utjecaj na primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, posebno u dijelu koji se odnosi na pravo na upotrebu jezika i pisma u pojedinim sredinama, na pravo na izbor vijeća i predstavnika, kao i na pravo na izbor u predstavnička i izvršna tijela lokalne i regionalne samouprave.

Tako je češka manjina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji izgubila pravo na zamjenika župana, dok je romska manjima ostvarila pravo na zamjenika župana u Međimurskoj županiji te načelnika u Općini Mala Subotica.

Srbi su izgubili pravo na zamjenike župana u Primorsko-goranskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj, Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, zamjenike gradonačelnika Grada Pakraca i zamjenika načelnika u općinama Podgorač, Viljevo, Rasinja i Dragalić. Najveći pad srpska nacionalna manjina imala je u Općini Dragalić, u Brodsko-posavskoj županiji - 2011. godine ih je bilo 243 dok ih je 2021. godine bilo 75.

Talijani u Istarskoj županiji čine 5,01 % čime su zadržali pravo na zamjenika župana, a u Općini Vodnjan Talijani čine 15,01 % te su zadržali pravo na zamjenika načelnika.

**Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.**

Zaključno, u ovom Izvješću iznose se i informacije o Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.

Operativni programi nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024. koji su doneseni Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/20-04/512, URBROJ: 50301-04/12-20-3, od 30. prosinca 2020. godine, nastavak su kontinuiranog rada Vlade Republike Hrvatske na unaprjeđivanju postojeće razine zaštite prava nacionalnih manjina te se nastavljaju na Operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje 2017. - 2020.

Operativni programi za razdoblje 2021. - 2024. sadrže 46 aktivnosti koje se odnose se na sve nacionalne manjine koje su navedene u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, te od posebnih operativnih programa koji sadrže ukupno 113 aktivnosti koje se odnose na pojedine nacionalne manjine s obzirom na njihove specifičnosti i potrebe unaprjeđenja postojeće razine njihove zaštite. Posebni operativni programi izrađeni su za srpsku, talijansku, češku, slovačku, mađarsku, albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku, slovensku, romsku, austrijsku, njemačku, poljsku, rusinsku, rusku, tursku, ukrajinsku i židovsku nacionalnu manjinu.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijela je Izmjene i dopune Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024., kojima je dodano 9 novih aktivnosti, dok je 8 aktivnosti mijenjano ili dopunjavano.

Tijekom 2022. godine, što je razvidno iz Izvješća o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. do 2024., za 2022. godinu, od ukupno 168 aktivnosti, 16 aktivnosti je dovršeno, 79 se provodi, 28 se djelomično provodi, za 20 se smatra da ih je moguće provesti u budućnosti, za 4 se smatra da su nepotrebne, a 25 aktivnosti se ne provodi.

Dana 14. prosinca 2022. godine u Daruvaru održano je savjetovanje pod nazivom „Unaprjeđenje procesa financiranja i ugovaranja programa i projekata sukladno Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.”. Savjetovanje je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na inicijativu Kluba zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru i udruga nacionalnih manjina. Savjetovanje je bilo namijenjeno udrugama nacionalnih manjina kojima navedeni Ured, u okviru svog djelokruga, pruža financijsku podršku njihovom djelovanju s ciljem daljnjeg unaprjeđenja prava pripadnika nacionalnih manjina te zaštite i promicanja kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta. Na savjetovanju je uz predstavnike navedenog Ureda sudjelovalo 30-tak sudionika iz sedam udruga nacionalnih manjina (Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara”, Savez Slovaka-Zvaz Slovakov, Srpsko narodno vijeće - nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj i Zajedničko Vijeće općina Vukovar) te dvoje zastupnika predstavnika nacionalnih manjina u Hrvatskome saboru.

U prvom dijelu savjetovanja službenici spomenutog Ureda su održali power-point prezentacije vezano uz strateško planiranje, normativni okvir te postupak dodjele financijskih sredstava (tekuće i kapitalne donacije), dok su u drugom dijelu održane power-point prezentacije vezane uz sustav financijskog poslovanja te praćenje korištenja financijskih sredstava. U okviru savjetovanja skrenuta je pažnja na uočene poteškoće pri ugovaranju kao i na uočene nedostatke u izvještajima o utrošku sredstava te kako iste prevladati. Po završetku savjetovanja uslijedila je rasprava u kojoj su predstavnici udruga nacionalnih manjina svojim upitima i navođenjem određenih izazova u provedbi programa i projekata udruga doprinijeli uspješnosti i kvaliteti održanog savjetovanja.

1. ZBIRNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

**(iznosi i pozicije u proračunu)**

**Ministarstvo znanosti i obrazovanja**

U poglavlju *III.* *Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina* ovoga Izvješća, u narativnom dijelu i tabličnim prikazima detaljno su izneseni pojedinačni iznosi financijskih sredstava po različitim segmentima, a u ovom poglavlju se iznosi ukupan utrošak sredstava utrošen za potrebe obrazovnih programa i nastave na jeziku i pismu za nacionalne manjine te utrošak po pojedinim proračunskim pozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu s pozicije Ministarstva znanosti i obrazovanja za potrebe obrazovnih programa i nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od **26.894.343,05 kuna (**3.569.492,74 eura).

U Tablici 1. iskazana su sredstva za 2022. u ukupnom iznosu od 23.568.173,53 kune, osigurana na razdjelu 080, glavi 05. Također su u Tablici, radi usporedbe, iskazani i iznosi isplaćeni u 2021. godini.

*Tablica 1.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Isplaćeno u 2021. (kune)** | **Isplaćeno u 2021. (euri)** | **Isplaćeno u 2022. (kune)** | **Isplaćeno u 2022. (euri)** | **Razlika (kune)** | **Razlika (euri)** |
| **A 578003 -** *Odgoj i naobrazba djece pripadnika nacionalnih manjina* | 1.636.250,00 | 217.167,70 | 1.798.225,00 | 238.665,47 | + 161.975,00 | + 21.497,77 |
| **A 577131** - *Poticaji obrazovanja* *nacionalnih manjina* | 4.500.000,00 | 597.252,64 | 5.497.424,37 | 729.633,60 | + 997.424,37 | + 132.380,96 |
| **A 577137 -** *Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina* | 964.110,45 | 127.959,45 | 1.469.423,22 | 195.025,98 | + 505.312,77 | + 67.066,53 |
| **A 767003 –** *Srednjoškolske stipendije za učenike Rome* | 5.702.800,00 | 756.891,63 | 6.004.500,00 | 796.934,10 | + 301.700,00 | + 40.042,47 |
| **A 767015 -** *Provedba programa za uključivanje Roma* | 6.439.671,73 | 854.691,32 | 7.997.800,94 | 1.061.490,60 | + 1.558.129,21 | + 206.799,28 |
| **A 679066** *- Potpore romskim studijima i studentima Romima* | 779.150,00 | 103.410,98 | 800.800,00 | 106.284,42 | + 21.650,00 | + 2.873,44 |
| **UKUPNO** | **20.021.982,18** | **2.657.373,70** | **23.568.173,53** | **3.128.034,18** | **+3.546.191,35** | **+ 470.660,48** |

Osim navedenih aktivnosti, tijekom 2022. godine isplaćena su i sredstva u iznosu od 3.326.169,52kune, i to za:

* izradu ispitnih inačica za državnu maturu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, prijevod ispita, lekturu ispita, korekturu, prijelom i tisak, troškove rada ocjenjivača na materinskim jezicima nacionalnih manjina (*A814001 - Državna matura*), u iznosu od 1.138.593,52 kuna/151.117,33 eura,
* plaće za 24 romska suradnika pomagača (*A579000 - Osnovnoškolsko obrazovanje*), u iznosu od 2.115.076,00 kuna/280.718,83 eura,
* uključivanje odraslih Roma u programe opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje (*A580014 - Razvoj obrazovanja odraslih*), u iznosu od 72.500,00 kuna/9.622,40 eura.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za potrebe obrazovnih programa i nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina utrošena su sredstva u sveukupnom iznosu od 26.894.343,05 kuna/3.569.492,74 eura što čini porast u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 3.358.546,19 kuna/445.755,68 eura.

Slijedom navedenoga, potrebno je istaknuti da se povrh nabrojenih aktivnosti i prikazanih iznosa iz sredstava državnog proračuna redovito isplaćuju plaće kao i druga materijalna prava radnika temeljena na zakonima i ugovorenim kolektivnim ugovorima za sve zaposlenike osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, kao i visokih učilišta u kojima se izvodi nastava na jeziku i pismu nacionalnih manjina (ravnatelji, učitelji, nastavnici, predavači, stručni suradnici, odgajatelji, tehničko-administrativno osoblje i drugi radnici ustanova) te se sustavno ulažu sredstva za razvoj i poboljšanje infrastrukture i prostornih uvjeta rada ustanova.

**Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama**

U 2022. putem Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, temeljem Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa, potpisanim sa crkvama i vjerskim zajednicama pripadnika nacionalnih manjina, isplaćeno je ukupno **17.753.377,89 kuna** (2.356.278,17 eura).

Navedenafinancijska sredstvaosigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 91 Ured Komisije Aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica.

**Agencija za elektroničke medije**

U 2022. nakladnicima televizije i radija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog programa za kategoriju programa *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj* dodijeljeno je ukupno **1.645.626,26 kuna** (218.412,14 eura).

Tablični pregled navedenih emisija/sadržaja koji sadrži naziv pružatelja medijske usluge, financirane emisije iz kategorije *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj* te iznos sredstva koja su dodijeljena za 2022. nalazi se u prilogu ovog Izvješća - *Prilog 4*.

**Ministarstvo kulture i medija**

U privitku ovoga Izvješća, u *Prilogu 5.,* nalazi se detaljan pregled financiranja nacionalnih manjina u području kulture u 2022., s pozicije Ministarstva kulture i medija, i to: plaće i materijalni troškovi središnjih knjižnica nacionalnih manjina; knjižnična i izdavačka djelatnost; programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture; glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam; vizualna djelatnost i inovativne i umjetničke i kulturne prakse, međunarodna kulturna suradnja; zaštita kulturne baštine i provođenje hitnih mjera.

Putem Ministarstva kulture i medija u 2022. za potrebe nacionalnih manjina iz Državnog proračuna Republike Hrvatske odobrena su sredstava u ukupnom iznosu od **17.526.934,36 kuna** (2.326.223,95 eura) i to za:

- plaće i materijalne troškove središnjih knjižnica nacionalnih manjina - 1.828.240,61 kunu

- knjižničnu i izdavačku djelatnost 155.000,00 kuna

- izdavačku kuću Edit - 1.300.000,00 kuna

- programe izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture 1.590.000,00 kuna

- glazbenu djelatnost i kulturno - umjetnički amaterizam - 61.000,00 kuna

- vizualnu djelatnost i inovativne i umjetničke i kulturne prakse - 75.000,00 kuna

- međunarodnu kulturnu suradnju - 55.000,00 kuna

- zaštitu kulturne baštine i provođenje hitnih mjera - 12.462.693,75 kuna.

**Središnje knjižnice nacionalnih manjina**

Za materijalne rashode za nacionalne manjine Ministarstvo kulture i medija je u 2022. izdvojilo 175.000,00 kuna. Za plaće i dodatke na plaću za nacionalne manjine Ministarstvo je u 2022. izdvojilo 1.653.240,61 kunu. Sredstva za plaće i materijalne troškove osigurana su u ukupnom iznosu od 1.828.240,61 kunu plaćena sa pozicije A784002 - Matične službe knjižnica.

**Knjižnična i izdavačka djelatnost**

U sklopu knjižnične djelatnosti osigurana su sredstva kroz programe nabave knjižne i neknjižne građe za središnje knjižnice nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 125.000,00 kuna. Programi su financirani s Aktivnosti A781003 - Programi knjižnične djelatnosti. Navedenom iznosu treba pribrojiti i 30.000,00 kuna koja su se s pozicije A781002 – Književno izdavaštvo na programima potpore izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija osigurala Savezu Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA za elektroničku publikaciju phralipen.hr.

Ministarstvo kulture i medija dalo je potporu izdavačkoj kući Edit iz Rijeke (talijanska nacionalna manjina) u iznosu od 1.300.000,00 kuna, Sredstva za ovaj program osigurana su u okviru proračuna Ministarstva kulture na poziciji A729024 - Potpora izdavačkoj kući Edit.

**Programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture**

Sredstva za ove programe Ministarstvo kulture i medija osiguralo je na Aktivnosti K565018 - Izgradnja, održanje i opremanje ustanova kulture za program Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Rekonstrukcija i dogradnja Češkog kulturnog centra. Iznos odobrenih sredstava iznosi 1.500.000,00 kuna + 90.000,00 kuna (aneks ugovora). Ukupno je isplaćeno 1.590.000,00 kuna.

**Kulturno umjetnički amaterizam / glazba i glazbeno scenske umjetnosti**

Kroz programe kulturno - umjetničkog amaterizma i programe glazbe i glazbeno - scenske umjetnosti u 2022. godini osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 61.000,00 kuna za tri programa na aktivnosti A564000i to za programe: Istarska županija: *7. Istarski festival multikulturalnosti*, 20.000,00 kuna, Općina Lipovljani: *Lipovljanski susreti - manifestacija nacionalnih manjina Hrvatske*, 25.000,00 kuna i Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holocaust, Zagreb: *Opera za djecu „Brundibár“ Hans Krása*, 16.000,00 kuna.

**Vizualne umjetnosti**

Na programskoj djelatnosti vizualne umjetnosti u 2022. godini sufinancirano je 6 programa nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna. Programi su financirani na aktivnosti A781014 - Programi vizualnih umjetnosti.

Vizualne umjetnosti:

1. Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust, *Jasenovac, proklijali cvijet zla? problematska međunarodna izložba za izlaganje u Zagrebu i Beogradu* - odobreno 10.000,00 kuna,
2. Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust, *CIKLUS JAVNIH TRIBINA „ZAŠTO NASILJE?“ -* odobreno 15.000,00 kuna,
3. Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, *Izložbeni program 16. Festivala tolerancije* - odobreno 10.000,00 kuna,
4. Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, *Ljubi Roma - Poruke mržnje na hrvatskim ulicama* - odobreno 15.000,00 kuna,
5. Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, *In Memoriam... Osobna svjedočanstva Roma i ne-Roma* - odobreno 15.000,00 kuna.

Inovativne umjetničke i kulturne prakse:

1. SKD „Prosvjeta“, *Radionice i izložba Umjetnost približavanja* - odobreno 10.000,00 kuna.

**Međunarodna kulturna suradnja**

U sklopu međunarodne kulturne suradnje Ministarstvo kulture i medija u 2022. godini osiguralo je sredstva za ukupno šest programa u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna. Programi Međunarodne kulturne suradnje financirani su s pozicije A565034.

Konkretno, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ odobreni su i realizirani projekti u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna i to za:

* Svjetski dan Roma 2022. - 20.000,00 kuna,
* Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen 2022. - 20.000,00 kuna i

- Svjetski dan romskog jezika 2022. - 15.000,00 kuna.

Savezu Crnogoraca Hrvatske odobrena su tri projekta, od kojih niti jedan nije realiziran:

* CRNOGORAC U TRANZICIJI, Savez Crnogoraca Hrvatske - 10.860,00 kuna,
* SKUPNA IZLOŽBA ČLANOVA HDLU RIJEKA U CRNOJ GORI, Savez Crnogoraca Hrvatske - 14.500,00 kuna i
* PLIVAJ I DRŽ GLAVU IZNAD VODE, Savez Crnogoraca Hrvatske - 12.750,00 kuna.

**Zaštita kulturne baštine**

U 2022. godini Ministarstvo kulture i medija odobrilo je ukupno 49 programa na području zaštite kulturne baštine nacionalnih manjina, u ukupnom iznosu od 12.462.693,75 kuna. Od toga se na Zaštitu nepokretnih kulturnih dobara odnosi 29 programa u ukupnom iznosu od 6.288.800,00 kuna, za programe Priprema projektne dokumentacije za obnovu oštećenja od potresa 797.500,00 kuna te za programe Provođenje hitnih mjera zaštite i provedbe popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine 5.314.393,75 kuna. Sredstva za ove programe osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija na Aktivnosti A565010.

Za programe Zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine odobrena su 3 programa u ukupnom iznosu od 62.000,00 kuna na Aktivnosti A565036.

**Savjet za nacionalne manjine**

Putem Savjeta za nacionalne manjine, unutar aktivnosti A732003 *Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina* u 2022. godini, od planiranog iznosa 50.204.225,00 kuna (6.663.245,74 eura) utrošeno je **50.065.345,02 kune** (6.644.813,20 eura).

U privitku ovoga Izvješća nalazi se Pregled sredstava raspoređenih odnosno planiranih za programe iz područja kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine u 2022. *(Prilog 6.).*

**Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje**

U 2022. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu osigurao **3.413.925,23** **kune** (453.105,74 eura) s proračunske aktivnosti Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava (K761062). S navedene pozicije financira se stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava, među kojima su u najvećem broju pripadnici srpske nacionalne manjine. (Središnji državni ured napominje da nema posebnu evidenciju stambenog zbrinjavanja pripadnika nacionalnih manjina).

Za provedbu programa, u Financijskom planu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje osigurana su sredstva u iznosu od **3.000.000,00 kuna** (398.168,43 eura) na zasebnoj poziciji (A 761075 - 3822 Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine - kapitalne donacije građanima i kućanstvima).

**Državna škola za javnu upravu**

Za navedene aktivnosti je tijekom 2022. godine Državna škola za javnu upravu iz Državnog proračuna, Glava 9515 Državna škola za javnu upravu, Aktivnost 677028 Provedba programa stručnog usavršavanja i izobrazbe, 3237 Intelektualne i osobne usluge utrošila **23.220,00 kuna** (3.081,82 eura).

**Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina**

Putem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u 2022. godini za potrebe zaštite i unaprjeđenja položaja i prava nacionalnih manjina sveukupno je utrošeno **254.828.263,75** **kuna (**33.821.522,83eura**)**.

*Tablica 2.*

|  |  |
| --- | --- |
| *A513002 Programi za nacionalne manjine* | |
| Tekuće donacije u novcu | 67.869.000,00 kuna |
| Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 182.131.000,00 kuna |
| Službena putovanja | 28.825,72 kune |
| Intelektualne i osobne usluge | 99.425,00 kuna |
| Reprezentacija | 16.393,00 kuna |
| UKUPNO: | 250.144.643,72 kune |
| *A513041 Provedba Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021. – 2027.* | |
| Službena putovanja | 24.140,95 kuna |
| Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 16.875,00 kuna |
| Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.248.723,10 kuna |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 181.070,00 kuna |
| Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 68.479,48 kuna |
| Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 354.791,40 kuna |
| Tekuće donacije u novcu | 400.000,00 kuna |
| Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1.450.000,00 kuna |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.090,86 kuna |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava | 18.629,79 kuna |
| UKUPNO: | 3.770.800,58 kuna |
| *A513043 Projekt ESF „Uključivanje Roma-Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - Faza I“* | |
| Službena putovanja | 19.680,85 kuna |
| Usluge promidžbe i informiranja | 104.729,88 kuna |
| Zakupnine i najamnine | 24.850,00 kuna |
| Intelektualne i osobne usluge | 163.125,00 kuna |
| Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.028,40 kuna |
| Računalne usluge | 48.321,88 kuna |
| Reprezentacija | 109.796,88 kuna |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.794,78 kuna |
| Komunikacijska oprema | 8.691,55 kuna |
| UKUPNO: | 499.019,22 kune |
| *A513037 Potpora borbi protiv zločina iz mržnje* | |
| Službena putovanja | 4.644,71 kuna |
| Zakupnine i najamnine | 1.875,00 kuna |
| Intelektualne i osobne usluge | 89.812,50 kuna |
| Reprezentacija | 7.833,00 kuna |
| UKUPNO: | 104.165,21 kuna |
| *A513040 Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije* | |
| Zakupnine i najamnine | 8.970,00 kuna |
| Intelektualne i osobne usluge | 143.916,24 kune |
| Reprezentacija | 10.394,00 kuna |
| UKUPNO: | 163.280,24 kune |
| *A681023 Provedba Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima* | |
| Službena putovanja | 38.350,78 kuna |
| Zakupnine i najamnine | 4.800,00 kuna |
| Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 kuna |
| Reprezentacija | 48.001,66 kuna |
| Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.202,34 kune |
| UKUPNO: | 146.354,78 kuna |

**Financiranje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina**

Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, za financiranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u 2022. godini dodijeljeno je **23.737.496,12** **kuna** (3.150.507,15 eura).

**SVEUKUPNO** je za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. utrošeno **398.888.531,68 kuna** (52.941.606,17eura), što predstavlja rast od 104.344.788,70

kuna u odnosu na 2021. godinu, kad je utrošeno 294.543.742,98 kuna.

*Tablica 3.*: **Pregled sveukupno utrošenih sredstava za potrebe nacionalnih manjina u 2021. i 2022.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.**  **br.** | **Naziv tijela** | **Iznos u kunama - 2021.** | **Iznos u kunama - 2022.** | **Iznos u eurima - 2022.** |
| 1. | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 23.535.796,86 | 26.894.343,05 | 3.569.492,74 |
| 2. | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 17.033.430,56 | 17.753.377,89 | 2.356.278,17 |
| 3. | Agencija za elektroničke medije | 1.687.231,03 | 1.645.626,26 | 218.412,14 |
| 4. | Ministarstvo kulture i medija | 21.786.557,57 | 17.526.934,36 | 2.326.223,95 |
| 5. | Savjet za nacionalne manjine | 46.974.500,00 | 50.065.345,02 | 6.644.813,20 |
| 6. | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 2.898.538,00\* | 3.413.925,23\* | 453.105,74\* |
| 1.316.808,53\*\* | 3.000.000,00\*\* | 398.168,43\*\* |
| 7. | Državna škola za javnu upravu | 33.540,00 | 23.220,00 | 3.081,82 |
| 8. | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 155.775.586,16 | 254.828.263,75 | 33.821.522,83 |
| 9. | Vijeća i predstavnici – lokalna razina | 23.501.754,27 | 23.737.496,12 | 3.150.507,15 |
| **SVEUKUPNO** | | **294.543.742,98** | **398.888.531,68** | **52.941.606,17** |

\*Navedeni iznos je utrošen s pozicije *(K761062) Stambeno zbrinjavanje bivših nositelja stanarskog prava,* u svrhu stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava, među kojima su u najvećem broju pripadnici srpske nacionalne manjine

\*\*Navedeni iznos je utrošen s pozicije A 761075-3822 Poboljšanje uvjeta življenja romske nacionalne manjine – kapitalne donacije građanima i kućanstvima.

SAŽETAK

Tijekom 2022. godine Vlada Republike Hrvatske, putem nadležnih tijela, u svim područjima provodila je aktivnosti koje su doprinijele daljnjem unaprjeđenju zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina.

U području ostvarivanja **prava pripadnika nacionalnih manjina na službenu i ravnopravnu uporabu svog jezika i pisma** u 2022. godini povećan je broj izdanih osobnih iskaznica u odnosu na 2021. godinu. Najveći broj dvojezičnih osobnih iskaznica, kao i u prethodnim razdobljima na godišnjoj razini, zatražili su pripadnici talijanske i srpske nacionalne manjine, dok se u odnosu na 2021. godinu povećao broj izdanih osobnih iskaznica tiskanih na jeziku i pismu češke nacionalne manjine.

U odnosu na Popis stanovništva iz 2011. godine, ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske smanjio se za 413.056 osoba ili 9.64 %, a smanjio se i ukupan broj pripadnika nacionalnih manjina. Prema Popisu stanovništva 2021. godine u Republici Hrvatsko ukupno je popisano 240.079 ili 6,20 % pripadnika nacionalnih manjina dok je 2011. godine bilo popisano 328.738 ili 7,67 % pripadnika nacionalnih manjina.

Nakon objave rezultata Popisa stanovništva 2021., u odnosu na rezultate Popisa 2011. godine, utvrđeno je da je broj pripadnika nacionalnih manjina smanjen ispod jedne trećine u 4 jedinice lokalne samouprave i to u Gradu Vukovaru (pripadnici srpske nacionalne manjine - sada 29,73 %), Gradu Vrbovskom (pripadnici srpske nacionalne manjine - sada 32,38 %), Općini Punitovci (pripadnici slovačke nacionalne manjine - sada 33,16 %) i Općini Donji Kukuruzari (pripadnici srpske nacionalne manjine - 31,20 %) te se u tim jedinicama više ne ostvaruje pravo na obveznu dvojezičnost. U jednoj jedinici lokalne samouprave broj pripadnika nacionalne manjine povećao se te je ostvaren uvjet od jedne trećine za ravnopravnu službenu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine u Općini Orehovica u Međimurskoj županiji za pripadnike romske nacionalne manjine kojih prema Popisu stanovništva 2021. godine ima 33,68 %.

Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, pripadnicima srpske nacionalne manjine zajamčeno je pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika i pisma u gradovima i općinama: Biskupija, Borovo, Civljane, Dvor, Erdut, Ervenik, Gračac, Gvozd, Jagodnjak, Kistanje, Krnjak, Markušica, Negoslavci, Plaški, Šodolovci, Trpinja, Udbina, Vojnić, Vrhovine i Donji Lapac; pripadnicima češke nacionalne manjine to pravo je zajamčeno u Općini Končanica; pripadnicima mađarske nacionalne manjine u Općini Kneževi Vinogradi, pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Općini Grožnjan te pripadnicima romske nacionalne manjine u Općini Orehovica.

U području **odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina** Ministarstvo znanosti i obrazovanja nastavilo je tijekom 2022. godine ulagati znatne napore u provođenju odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kao i Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina i drugih propisa.

Tijekom 2022. godine uočeno je smanjenje broja djece u sklopu sustava ranog i predškolskog te osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ali je vidljiv porast u broju učenika srednjih škola. U odnosu na 2021. godinu došlo je do uspješnije apsorpcije sredstava namijenjenih posebnim oblicima nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina, kao i nastavka pružanja stručne potpore uz organizaciju stručnih usavršavanja namijenjenih svim odgojno-obrazovnim djelatnicima koji rade u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Krajem 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je javni poziv za članove radnih skupina za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) za ukupno 11 nacionalnih manjina za koje do sada nisu izrađeni novi kurikulumi.

Tijekom 2022. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodilo je sve aktivnosti na temelju Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine u dijelu koji se odnosi na odgoj i obrazovanje. Treba istaknuti kako je vidljiv porast broja djece i učenika koji se uključuju u programe predškolskog odgoja, ali i produženog boravka. Također, postignuti su značajni pomaci povećanjem iznosa srednjoškolskih stipendija od školske godine 2021./2022. U visokom obrazovanju vidljivo je povećanje studenata pripadnika romske nacionalne manjine, na što je svakako utjecalo i povećanje iznosa studentskih stipendija kako bi se dodatno potaknulo završavanje srednjoškolskih programa te upis većeg broja pripadnika romske nacionalne manjine na visoka učilišta. Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja tijekom 2022. godine sudjelovalo je u pripremama projekata za novo financijsko razdoblje 2021. - 2027. te je u sljedećem razdoblju planirana provedba različitih aktivnosti putem poziva za pripadnike romske nacionalne manjine *Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine.* Dodatne aktivnosti u vidu potpore školama s većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine planirane su i u *Nacrtu nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027.* te *Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2024. godine.*

U narednom razdoblju nastavlja se provedba postojećih aktivnosti i daljnje povećanje sredstava koja su planirana u državnom proračunu. Intenzivirat će se aktivnosti pri izradi novih kurikuluma za nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, rad na razvoju, usklađivanju i unaprjeđivanju pravnoga okvira, kao i rad na razvoju odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u cjelini.

U području ostvarivanja prava nacionalnih manjina na **pristup javnim medijima** putem Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije, redovito se svake godine u okviru javnog natječaja pružateljima medijskih usluga dodjeljuju sredstva u kategoriji *Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj*. Agencija za elektroničke medije je i u 2022. godini nastavila projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Također, Agencija je nastavila djelovati kroz edukaciju i promicanje medijske pismenosti provodeći tijekom 2022. godine brojne aktivnosti, predavanja, radionice, filmske projekcije a na temelju obrazovnih materijala pripremljenih u suradnji sa stručnjacima.

U 2022. godini osnovana je zajednička Radna skupina predstavnika Savjeta za nacionalne manjine i Hrvatske radiotelevizije koja bi se bavila pitanjima budućeg Ugovora s Vladom Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2027. godine, formiranja manjinske redakcije i vanjske produkcije manjinskog sadržaja. Savjet za nacionalne manjine ističe i nadalje nedovoljnu zastupljenost programa namijenjenog pripadnicima nacionalnih manjina u cjelokupnom programu Hrvatske radiotelevizije te je u cilju rješavanja problema utvrdio obvezu održavanja konzultativnih sastanaka predstavnika Savjeta za nacionalne manjine s Ravnateljstvom i Programskim vijećem Hrvatske radiotelevizije radi osiguranja kontinuiteta u razmjeni mišljenja o ostvarivanju prava manjina na pristup javnim medijima i iznošenja prijedloga o sadržaju i udjelu programa namijenjenih nacionalnim manjinama u cjelokupnom programu, radi rješavanja problema izostanka edukacije novinarskog kadra koji se bavi manjinskim pitanjima, kao i pitanja zastupljenosti nacionalnih manjina u svim programima Hrvatske radiotelevizije.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj **u listopadu 2022. godine,** Zaključkom je prihvatila prijedlog Ugovora koji će potpisati s Hrvatskom radiotelevizijom za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027. godine, a Hrvatsku radioteleviziju zadužila da provede sveobuhvatne analize financijskog poslovanja i poduzme mjere u cilju osiguranja stabilnosti i održivosti poslovanja. U Ugovoru se razrađuju misija, vrijednosti i načela HRT-a. Ugovor osobito uređuje radijske i televizijske kanale koje HRT emitira, njihovu vrstu, svrhu i programsku osnovu, vrstu i sadržaj internetskih stranica i portala HRT-a, programske te dodatne obveze u odnosu na međunarodne sadržaje, sadržaje namijenjene nacionalnim manjinama i manjinskim skupinama, zaštitu i očuvanje audio i audiovizualne građe, dijalog s javnošću i jačanje svijesti o javnim vrijednostima te obveze informiranja u hitnim situacijama.

U području kulturne autonomije nacionalnih manjina putem Ministarstva kulture i medija tijekom 2022. financirala se je: zaštita kulturne baštine; plaće i materijalni troškovi središnjih knjižnica nacionalnih manjina; knjižnična, izdavačka djelatnost i otkup knjiga; programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture; glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam; vizualna djelatnost, međunarodna kulturna suradnja te provođenje hitnih mjera zaštite i provedbe popisa štete prouzročene potresom.

Putem Savjeta za nacionalne manjine kontinuirano se financiraju razni programi udruga i ustanova nacionalnih manjina. Brojne udruge i ustanove koje su osnovali pripadnici nacionalnih manjina s ciljem očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja svog kulturnog identiteta ukazuju na visok stupanj ostvarivanja prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju.

Vezano uz **političku participaciju**, pripadnici nacionalnih manjina na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor održanima 5. srpnja 2020. godine ostvarili su propisanu zastupljenost u Hrvatskome saboru, a na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. te na dopunskim izborima koji su održani 3. listopada 2021. godine, ostvarili su i svoje pravo na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vezano uz **zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina** podaci su sljedeći: na dan 31. prosinca 2022. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske bilo je zaposleno 47.306 službenika i namještenika, od kojih su 1.426 ili 3,01 % bili pripadnici nacionalnih manjina. Podaci razdijeljeni po narodnosnoj pripadnosti zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina pokazuju da je u navedenim tijelima, krajem 2022. godine, najviše bilo zaposleno Srba - 911, koji čine 1,93 % ukupnog broja zaposlenih; zatim Mađara - 83, koji čine 0,18 %; Čeha - 78, koji čine 0,16 % zaposlenih; Bošnjaka - 77, koji čine 0,16 % zaposlenih; Talijana - 75, koji čine 0,16 % zaposlenih; Albanaca - 33, koji čine 0,07 % zaposlenih; Slovenaca - 31, koji čine 0,07 % zaposlenih te 11 Roma, koji čine 0,02 % zaposlenih, dok se pripadnicima ostalih nacionalnih manjina izjasnilo 127 službenika i namještenika koji čine 0,27 % od ukupnog broja službenika i namještenika.

Ministarstvo pravosuđa i uprave izvršilo je analizu stanja zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na dan 31. prosinca 2022. godine sukladno popisu stanovništva 2021. godine.

Prema podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, na dan 31. prosinca 2022. godine, od ukupno 576 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave njih 114 osigurava zastupljenost, odnosno zapošljava pripadnike nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima.

Broj jedinica samouprave u kojima je potrebno, sukladno odredbama Ustavnog zakona, osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima tih jedinica je 71 (50 općina, 13 gradova te 8 županija). U navedeni broj od 71 jedinice samouprave uključeno je i 15 jedinica u kojima pripadnici određene nacionalne manjine čine apsolutnu većinu stanovništva jedinice. Od 71 jedinice samouprave (50 općina, 13 gradova te 8 županija) koje su dužne osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u svojim upravnim tijelima to se pravo u cijelosti ostvaruje u njih 57, dok u 14 jedinica nije ostvarena zajamčena zastupljenost.

Prema podacima iz evidencije Ministarstva pravosuđa i uprave, na dan 31. prosinca 2022. godine u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ukupno je zaposleno 16.724 službenika i namještenika, od čega 491 ili 2,94 % pripadnika jedne od 22 nacionalne manjine, 488 ili 2,92 % nepoznatih, 20 ili 0,12 % neopredijeljenih te 5 ili 0,03 % službenika i namještenika koji su se izjasnili kao muslimani. Od 491 zaposlenih službenika i namještenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina najviše je Srba - 280, zatim Talijana - 72, Bošnjaka - 44, Mađara - 28, Čeha - 26, Crnogoraca - 9, Makedonaca - 7, Slovenaca - 5, Rusina i Albanaca po 4, Slovaka, Roma i Nijemaca po 3 te po jedan zaposleni pripadnik ruske, rumunjske i židovske nacionalne manjine.

Vezano uz **vijeća i predstavnike nacionalnih manjina,** konstatira se da je nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održanih u svibnju 2019., u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na dan 31. prosinca 2022. godine, upisano 103 predstavnika nacionalnih manjina, 344 vijeća nacionalnih manjina i 12 koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Analiza provedbe novog **Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine** ipratećeg Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu ukazuje na kontinuiran napredak u integraciji pripadnika romske nacionalne manjine u društvo na svim razinama. Tijekom 2022. godine nadležna tijela poduzimala su aktivnosti utvrđene navedenim Akcijskim planom, u okviru sljedećih posebnih - horizontalnih i sektorskih ciljeva: borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije; smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti Roma kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije; poticanje participacija Roma kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje Roma u javne institucije; učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, uključivom obrazovanju; učinkovit i jednak pristup Roma kvalitetnom, održivom zapošljavanju; poboljšanje zdravlja Roma i učinkovit, jednak pristup Roma kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi te učinkovit i jednak pristup Roma prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama.

U području **razvijanja tolerancije prema različitosti i suzbijanju diskriminacije** strateške smjernice za suzbijanje rasne i etničke diskriminacije na europskoj razini utvrđene su Akcijskim planom Europske unije za antirasizam u razdoblju od 2020. do 2025., kojim je predviđeno osnaživanje primjene zakonodavstva Europske unije, suradnja s državama članicama te korištenje budućih financijskih instrumenata Europske unije s ciljem osnaživanja borbe protiv rasne diskriminacije. Na nacionalnoj razini tijekom 2022. godine izrađen je Prijedlog nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. i Prijedlog akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. te prijedlog Akcijskog plana za suzbijanje diskriminacije za 2023. čije mjere će biti komplementarne sa smjernicama Akcijskog plana Europske unije za antirasizam u razdoblju od 2020. do 2025. Navedene dokumente Vlada Republike Hrvatske je usvojila u ožujku 2023. godine.

Jedan od posebnih ciljeva u okviru Prijedloga nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije odnosi se na unaprjeđenje mehanizama suzbijanja rasizma, ksenofobije i ostalih oblika nesnošljivosti kroz podizanje svijesti o zločinu iz mržnje i govoru mržnje te poticanje kulture sjećanja na žrtve genocida (uključujući Holokaust i Samudaripen). Kako bi se osigurala realizacija spomenutog cilja razvit će se niz mjera usmjerenih na suzbijanje rasne i etničke diskriminacije. Sukladno smjernicama iz europskog strateškog okvira, u nadolazećem razdoblju planirana je provedba mjera usmjerenih na suzbijanje rasnih i etničkih stereotipa posredstvom medija i obrazovanja, razvijanje sustava za prikupljanje podataka raščlanjenih prema rasnom ili etničkom podrijetlu te provođenje niza edukacija o zločinu iz mržnje i govoru mržnje za državne službenike i pravosudne dužnosnike koji izvršavaju zakonodavstvo te nastavljanje razvoja sustava praćenja podataka o zločinu iz mržnje. U području zapošljavanja, obrazovanja i stanovanja razvijat će se mjere usmjerene na suzbijanje svih oblika diskriminacije, uključujući i diskriminaciju temeljem rasne i etničke pripadnosti.

Zaključno a vezano uz financijska sredstva, prema zaprimljenim podacima ministarstava i drugih nadležnih tijela, u svrhu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. utrošeno je ukupno 398.888.531,68 kuna (52.941.606,17 eura).

PRILOZI

1. Pregled jedinica u kojima pripadnici nacionalnih manjina čine jednu trećinu

stanovnika i koje su dužne statutom urediti pravo na ravnopravnu službenu

uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica  lokalne samouprave** | **Manjina** | **Dvojezično/višejezično ispisivanje  teksta pečata i žigova istom  veličinom slova /provodi se u praksi (1)** | **Dvojezično/**  **višejezično ispisivanje natpisnih ploča predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela općina, gradova i županija kao i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti istom veličinom slova/provodi se u praksi (2)** | **Dvojezično/**  **višejezično ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova/**  **provodi se u praksi (3)** | **Dostava dvojezičnih/**  **višejezičnih materijala za sjednice općinskog ili gradskog vijeća odnosno županijske skupštine vijećniku ili građaninu/**  **provodi se u praksi (4)** | **Izrada dvojezičnih/višejezičnih zapisnika i objava dvojezičnih/**  **višejezičnih zaključaka/**  **provodi se u praksi (5)** | **Dvojezično/**  **višejezično objavljivanje službenih obavijesti i poziva predstavničkih, izvršnih i upravnih tijela općina, gradova i županija, kao i materijale za sjednice predstavničkih i izvršnih tijela/provodi se u praksi (6)** |
| Biskupija | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Borovo | Srbi | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Civljane | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Donji Lapac | Srbi | ne/ne | da/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Dvor | Srbi | da/da | da/da | ne/ne | da/da | ne/ne | ne/ne |
| Erdut | Srbi | da/da | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/da |
| Ervenik | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Gračac | Srbi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Grožnjan | Talijani | da/da | da/da | ne/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Gvozd | Srbi | ne/ne | da/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Jagodnjak | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Kistanje | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Kneževi Vinogradi | Mađari | da/da | da/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Končanica | Česi | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Krnjak | Srbi | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Markušica | Srbi | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Negoslavci | Srbi | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Orehovica | Romi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Plaški | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Šodolovci | Srbi | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Trpinja | Srbi | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Udbina | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Vojnić | Srbi | da/da | da/da | ne/ne | da/ne | da/da | da/ne |
| Vrhovine | Srbi | ne/ne | da/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |

*(Ministarstvo pravosuđa i uprave)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jedinica  lokalne samouprave** | **Manjina** | **Dvojezično/višejezično izdavanje javnih isprava/provodi se u praksi (7)** | **Dvojezično/**  **višejezično tiskanje obrazaca koji se koriste u službene svrhe/provodi se u praksi (8)** | **Dvojezično/**  **višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje pisanih prometnih znakova i druge pisane oznake u prometu/**  **provodi se u praksi (9)** | **Dvojezično/**  **višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje naziva ulica i trgova/provodi se u praksi (10)** | **Dvojezično/višejezično, istom veličinom slova, ispisivanje naziva mjesta i geografskih lokaliteta/**  **provodi se u praksi (11)** | **Pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost mogu ispisivati nazive dvojezično/**  **višejezično/**  **provodi se u praksi (12)** |
| Biskupija | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Borovo | Srbi | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Civljane | Srbi | ne/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Donji Lapac | Srbi | da/da | ne/ne | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Dvor | Srbi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | da/da |
| Erdut | Srbi | da/da | da/ne | da/da | da/da | da/da | da/da |
| Ervenik | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Gračac | Srbi | ne/ne | ne/da | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Grožnjan | Talijani | ne/da | ne/da | da/da | da/da | da/da | ne/da |
| Gvozd | Srbi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Jagodnjak | Srbi | da/da | da/ne | da/ne | da/da | da/ne | da/ne |
| Kistanje | Srbi | da/ne | da/ne | ne/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Kneževi Vinogradi | Mađari | da/da | ne/ne | ne/ne | da/da | da/da | da/da |
| Končanica | Česi | da/ne | da/ne | da/da | da/da | da/da | da/ne |
| Krnjak | Srbi | da/ne | da/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Markušica | Srbi | da/ne | da/da | da/ne | da/da | da/da | da/ne |
| Negoslavci | Srbi | ne/ne | da/da | ne/ne | da/da | ne/ne | da/da |
| Orehovica | Romi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |
| Plaški | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Šodolovci | Srbi | da/ne | da/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | da/da |
| Trpinja | Srbi | da/ne | da/ne | da/ne | da/da | da/ne | da/da |
| Udbina | Srbi | ne/ne | da/ne | ne/ne | da/ne | da/ne | da/ne |
| Vojnić | Srbi | da/da | da/da | da/ne | da/ne | da/ne | da/da |
| Vrhovine | Srbi | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne | ne/ne |

1. Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i

trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu nacionalne manjine  
 *(Ministarstvo pravosuđa i uprave)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta JLP(R)S** | **Naziv JLP(R)S** | **Nacionalna manjina u JLP(R)S** | **Propisano Statutom** | **Provodi se u praksi** |
| Općina | Bilje | Mađari | Da | Da |
| Općina | Civljane | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Donji Lapac | Srbi | Da | Da |
| Općina | Erdut | Srbi | Da | Da |
| Općina | Ernestinovo | Mađari | Da | Da |
| Općina | Ervenik | Srbi | Da | Da |
| Općina | Fažana-Fasana | Talijani | Da | Da |
| Općina | Funtana-Fontane | Talijani | Da | Ne |
| Općina | Grožnjan-Grisignana | Talijani | Da | Da |
| Općina | Jagodnjak | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Kneževi Vinogradi | Mađari | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Općina | Končanica | Česi | Da | Da |
| Općina | Krnjak | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Markušica | Srbi | Da | Da |
| Općina | Negoslavci | Srbi | Da | Da |
| Općina | Punitovci | Slovaci | Da | Ne |
| Općina | Stari Jankovci | Srbi | Da | Da |
| Mađari | Da | Da |
| Općina | Tordinci | Mađari | Da | Da |
| Općina | Trpinja | Srbi | Da | Da |
| Općina | Udbina | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Višnjan-Visignano | Talijani | Da | Da |
| Općina | Vladislavci | Mađari | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Općina | Vojnić | Srbi | Da | Ne |
| Bošnjaci | Da | Da |
| Grad | Buje-Buie | Talijani | Da | Da |
| Grad | Daruvar | Česi | Da | Da |
| Grad | Novigrad-Cittanova | Talijani | Da | Da |
| Grad | Rovinj-Rovigno | Talijani | Da | Da |
| Grad | Umag-Umago | Talijani | Da | Da |
| Grad | Vodnjan-Dignano | Talijani | Da | Da |
| Grad | Vrbovsko | Srbi | Da | Da |
| Grad | Vukovar | Srbi | Da | Da |
| Županija | XVIII ISTARSKA | Talijani | Da | Da |

1. Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina

*(Ministarstvo pravosuđa i uprave)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta JLP(R)S** | **Naziv JLP(R)S** | **Nacionalna manjina u JLP(R)S** | **Propisano Statutom** | **Provodi se u praksi** |
| Općina | Bale-Valle | Talijani | Da | Da |
| Općina | Bilje | Mađari | Da | Da |
| Općina | Biskupija | Srbi | Da | Da |
| Općina | Borovo | Srbi | Da | Da |
| Općina | Donji Kukuruzari | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Donji Lapac | Srbi | Da | Da |
| Općina | Dvor | Srbi | Da | Da |
| Općina | Erdut | Srbi | Da | Da |
| Općina | Ernestinovo | Mađari | Da | Da |
| Općina | Fažana-Fasana | Talijani | Da | Da |
| Općina | Funtana-Fontane | Talijani | Da | Da |
| Općina | Gračac | Srbi | Da | Da |
| Općina | Grožnjan-Grisignana | Talijani | Da | Da |
| Općina | Gvozd | Srbi | Da | Da |
| Općina | Jagodnjak | Srbi | Da | Da |
| Općina | Kistanje | Srbi | Da | Da |
| Općina | Kneževi Vinogradi | Mađari | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Općina | Končanica | Česi | Da | Da |
| Općina | Krnjak | Srbi | Da | Da |
| Općina | Markušica | Srbi | Da | Da |
| Općina | Negoslavci | Srbi | Da | Da |
| Općina | Plaški | Srbi | Da | Da |
| Općina | Punitovci | Slovaci | Da | Ne |
| Općina | Stara Gradiška | Srbi | Da | Da |
| Općina | Stari Jankovci | Srbi | Da | Da |
| Mađari | Da | Da |
| Općina | Šodolovci | Srbi | Da | Da |
| Općina | Topusko | Srbi | Da | Da |
| Bošnjaci | Da | Da |
| Općina | Tordinci | Mađari | Da | Da |
| Općina | Trpinja | Srbi | Da | Da |
| Općina | Udbina | Srbi | Da | Ne |
| Općina | Viškovo | Bošnjaci | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Općina | Višnjan-Visignano | Talijani | Da | Da |
| Općina | Vižinada-Visinada | Talijani | Da | Da |
| Općina | Vladislavci | Mađari | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Općina | Vojnić | Srbi | Da | Da |
| Bošnjaci | Da | Da |
| Općina | Vrhovine | Srbi | Da | Da |
| Općina | Vrsar-Orsera | Talijani | Da | Da |
| Grad | Buje-Buie | Talijani | Da | Da |
| Grad | Daruvar | Česi | Da | Da |
| Grad | Ilok | Srbi | Da | Da |
| Slovaci | Da | Da |
| Grad | Novigrad-Cittanova | Talijani | Da | Da |
| Grad | Poreč-Parenzo | Talijani | Da | Da |
| Grad | Pula-Pola | Talijani | Da | Da |
| Albanci | Da | Da |
| Bošnjaci | Da | Da |
| Crnogorci | Da | Da |
| Makedonci | Da | Da |
| Romi | Da | Da |
| Slovenci | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Mađari | Da | Da |
| Grad | Rovinj-Rovigno | Talijani | Da | Da |
| Grad | Umag-Umago | Talijani | Da | Da |
| Grad | Vodnjan-Dignano | Talijani | Da | Da |
| Grad | Vrbovsko | Srbi | Da | Da |
| Grad | Vukovar | Srbi | Da | Da |
| Grad | Zagreb | Albanci | Da | Da |
| Austrijanci | Da | Da |
| Bošnjaci | Da | Da |
| Bugari | Da | Da |
| Crnogorci | Da | Da |
| Česi | Da | Da |
| Mađari | Da | Da |
| Makedonci | Da | Da |
| Poljaci | Da | Da |
| Romi | Da | Da |
| Rusi | Da | Da |
| Rusini | Da | Da |
| Slovaci | Da | Da |
| Slovenci | Da | Da |
| Srbi | Da | Da |
| Talijani | Da | Da |
| Turci | Da | Da |
| Ukrajinci | Da | Da |
| Židovi | Da | Da |
| Županija | XVIII ISTARSKA | Talijani | Da | Da |

1. Pregled emisija po nakladnicima - kategorija Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, sredstva dodijeljena za 2022.   
   *(Agencija za elektroničke medije)*

U 2022. godini ukupno je na natječajima nakladnicima televizije i radija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog programa za kategoriju programa Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj dodijeljeno 1.645.626,26 kuna. Od tog iznosa dodijeljeno je 713.707,96 kuna za ukupno 28 radio emisija na navedenu temu, 187.824,99 kuna za pet sadržaja elektroničkih publikacija koje se odnose na nacionalne manjine te 744.093,31 kuna za pet televizijskih emisija.

Tablični pregled sadrži naziv pružatelja medijske usluge, financirane emisije/sadržaje iz kategorije Nacionalne manjine u RH te iznos sredstva koja su dodijeljena za 2022. godinu:

|  |  |
| --- | --- |
| Elektroničke publikacije | Dodijeljena sredstva |
| Demokratska zajednica Mađara Hrvatske (DZMH) |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Új Magyar Képes Újság | 38.301,56 |
| Savez Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara" |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Phralipen | 37.564,99 |
| Srpsko privredno društvo "Privrednik" |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Kako i koliko nas (ni)je ostalo | 36.828,42 |
| Udruga za nezavisno kreativno djelovanje - ACT |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Značajni pripadnici nacionalnih manjina u RH | 36.828,42 |
| Zajedničko vijeće općina Vukovar |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Tu gdje živimo | 38.301,60 |
| **Ukupno elektroničke publikacije za 2022.** | **187.824,99** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nakladnici radija | Dodijeljena sredstva |
| Antenna d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Etnix | 21.663,32 |
| CIK DR. BOŽO MILANOVIĆ d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MICROFONO APERTO | 29.540,90 |
| DIFUZIJA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| SPEKTAR | 25.995,98 |
| GLAS PODRAVINE d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| CIVILIAN | 28.359,26 |
| GRADSKI RADIO d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| UJEDINJENI U RAZLIČITOSTI | 24.814,35 |
| HILARIS d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ZAJEDNO | 24.814,35 |
| HRVATSKI RADIO VUKOVAR d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MOZAIK 8 | 29.147,01 |
| ILOK TON d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| VYSIELANIE V SLOVENSKEJ REČI | 28.359,26 |
| INFANTINFO d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| U MANJINI | 22.057,20 |
| KRUGOVAL 93,1 MHZ GAREŠNICA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| KONAC | 25.602,11 |
| Kulturno informativni centar Gospić |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MANJE NIJE UVIJEK MALO | 22.451,08 |
| MEDULINSKA RIVIJERA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Plus | 21.663,32 |
| MOSLAVAČKI LIST d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MOZAIK | 23.632,71 |
| NOVI RADIO d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MOST | 24.420,47 |
| OSJEČKI RADIO d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| GLAS JEDNAKOSTI | 22.451,08 |
| RADIO BANSKA KOSA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ISTOČNI TOKOVI | 25.995,98 |
| RADIO BARANJA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| BARANJSKE MANJINE | 23.632,71 |
| RADIO DARUVAR d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ČESKÉ VYSÍLÁNÍ | 27.571,50 |
| RADIO ĐAKOVO d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ZVEČERA JE NAŠA PIESEN | 26.389,86 |
| RADIO GRUBIŠNO POLJE d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ČEŠKA REČ | 26.783,75 |
| RADIO LABIN d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| SETTIMANALLE ALBONESE | 29.147,01 |
| RADIO OTOK KRK d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| OČIMA VJERE | 27.571,50 |
| Radio Prkos j.d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Poštujmo različitosti | 24.420,47 |
| RADIO SISAK d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MANJINSKI PARLAMENTARAC | 28.753,14 |
| RADIO SJEVEROZAPAD d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| BOLJI ŽIVOT - I MI SMO TU UZ VAS | 22.844,96 |
| RAPSODIJA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| BAŠTINA | 24.420,47 |
| SLATINSKI INFORMATIVNI CENTAR d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Slovaci | 25.208,23 |
| SLAVONSKA POSAVINA d.o.o. |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ŽIVOT, A NE SUŽIVOT | 25.995,98 |
| **Ukupno nakladnici radija za 2022.** | **713.707,96** |

|  |  |
| --- | --- |
| Nakladnici televizije | Dodijeljena sredstva |
| DIADORA TV |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| ŽIVOT MANJINA | 129.726,79 |
| OTV |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| MANJE JE VIŠE | 146.860,52 |
| TREND TV |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| IVER | 141.965,17 |
| TV NOVA |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| COMUNITA | 171.337,28 |
| Z1 |  |
| Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj |  |
| Nacionalne manjine | 154.203,55 |
| **Ukupno nakladnici televizije za 2022.** | **744.093,31** |

1. Financiranje nacionalnih manjina u području kulture u 2022.: plaće i materijalni troškovi središnjih knjižnica nacionalnih manjina; knjižnična i izdavačka djelatnost; programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture; glazbena djelatnost i kulturno-umjetnički amaterizam; vizualna djelatnost i inovativne i umjetničke i kulturne prakse; međunarodna kulturna suradnja te zaštita kulturne baštine i provođenje hitnih mjera

*(Ministarstvo kulture i medija)*

**SREDIŠNJE KNJIŽNICE NACIONALNIH MANJINA**

Za materijalne rashode za nacionalne manjine Ministarstvo kulture i medija je u 2022. godini izdvojilo 175.000,00 kuna. Za plaće i dodatke na plaću za nacionalne manjine Ministarstvo je u 2022. godini izdvojilo 1.653.240,61 kunu. Sredstva za plaće i materijalne troškove osigurana su u ukupnom iznosu od 1.828.240,61 kunu plaćena sa pozicije A784002 – Matične službe knjižnica.

Tablica 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv knjižnice** | **Plaće i prijevoz** | **Materijalni troškovi** |
| **GISK OSIJEK (Austrijanci)** | 163.539,83 kn | 15.000,00 kn |
| **GK BELI MANASTIR (Mađari)** | 146.283,16 kn | 15.000,00 kn |
| **GK KARLOVAC (Slovenci)** | 171.115,21 kn | 15.000,00 kn |
| **GK PULA (Talijani)** | 145.869,24 kn | 15.000,00 kn |
| **HNKIČ NAŠICE (Slovaci)** | 0,00 kn |  |
| **KIČ BOGDAN OGRIZOVIĆ (Albanci)** | 138.349,46 kn | 15.000,00 kn |
| **KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA (Rusini i Ukrajinci)** | 208.539,68 kn | 15.000,00 kn |
| **PUČKA KIČ DARUVAR (Česi)** | 160.151,78 kn | 15.000,00 kn |
| **NKIČ SISAK (Bošnjaci)** | 101.493,42 kn | 15.000,00 kn |
| **SKD PROSVJETA (Srbi)** | 321.296,74 kn | 40.000,00 kn |
| **SAVEZ ROMA RH KALI SARA** | 96.602,09 kn | 15.000,00 kn |
|  | 1.653.240,61 kn | 175.000,00 kn |
| **UKUPNO** | **1.828.240,61 kn** | |

**KNJIŽNIČNA I IZDAVAČKA DJELATNOST**

Ukupno: 155.000,00 kuna.

- 125.000,00 kuna - za programe nabave knjižne i neknjižne građe za središnje knjižnice nacionalnih manjina (A781003 - Programi knjižnične djelatnosti);

Tablica 2.



- 30,000,00 kuna - za program Saveza Roma u Republici Hrvatskoj KALI SARA za elektroničku publikaciju phralipen.hr u iznosu od 30.000,00 kuna. Sredstva za navedeni program osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija na aktivnosti A781002 - Književno izdavaštvo

Potpora izdavačkoj kući Edit iz Rijeke (talijanska nacionalna manjina) u iznosu od 1.300.000,00 kuna . (A729024 - Potpora izdavačkoj kući Edit).

**PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE**

Izgradnja, održanje i opremanje ustanova kulture za program Savez Čeha u Republici Hrvatskoj Rekonstrukcija i dogradnja Češkog kulturnog centra. Iznos odobrenih sredstava iznosi 1.500.000,00 kuna + 90.000,00 kuna (aneks ugovora). Ukupno: 1.590.000,00 kuna (Aktivnost K565018).

**KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM / GLAZBA I GLAZBENO SCENSKE UMJETNOSTI**

Ukupno:61.000,00 kuna:Istarska županija: *7. Istarski festival multikulturalnosti*, 20.000,00 kuna, Općina Lipovljani: *Lipovljanski susreti - manifestacija nacionalnih manjina Hrvatske*, 25.000,00 kuna i Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holocaust, Zagreb: *Opera za djecu „Brundibár“ Hans Krása*, 16.000,00 kuna. (Aktivnost A564000).

**VIZUALNE UMJETNOSTI I INOVATIVNE I UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE**

Sufinancirano je 6 programa nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 75.000,00 kuna s Aktivnosti A781014 - Programi vizualnih umjetnosti.

Vizualne umjetnosti: Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust, *Jasenovac, proklijali cvijet zla? problematska međunarodna izložba za izlaganje u Zagrebu i Beogradu* - odobreno 10.000,00 kuna, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust, *CIKLUS JAVNIH TRIBINA „ZAŠTO NASILJE?“ -* odobreno 15.000,00 kuna,Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, *Izložbeni program 16. Festivala tolerancije* - odobreno 10.000,00 kuna, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, *Ljubi Roma - Poruke mržnje na hrvatskim ulicama* - odobreno 15.000,00 kuna te Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, *In Memoriam... Osobna svjedočanstva Roma i ne-Roma* - odobreno 15.000,00 kuna.

Inovativne umjetničke i kulturne prakse: SKD "Prosvjeta", *Radionice i izložba Umjetnost približavanja* - 10.000,00 kuna.

**MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**

Osigurano je za šest programa ukupan iznos od 55.000,00 kuna, s pozicije A565034.

Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ odobreni su i realizirani projekti u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna i to za: Svjetski dan Roma 2022. - 20.000,00 kuna, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/ Samudaripen 2022. - 20.000,00 kuna i Svjetski dan romskog jezika 2022. - 15.000,00 kuna.

**ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE**

Odobreno 49 programa na području zaštite kulturne baštine nacionalnih manjina, u ukupnom iznosu od 12.462.693,75 kuna. Od toga se na Zaštitu nepokretnih kulturnih dobara odnosi 29 programa u ukupnom iznosu od 6.288.800,00 kuna, za programe Priprema projektne dokumentacije za obnovu oštećenja od potresa 797.500,00 kuna te za programe Provođenje hitnih mjera zaštite i provedbe popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine 5.314.393,75 kuna. Sredstva za ove programe osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija na Aktivnosti A565010.

Za programe Zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine odobrena su 3 programa u ukupnom iznosu od 62.000,00 kuna na Aktivnosti A565036.

Popis odobrenih programa Zaštite nepokretne kulturne baštine

Tablica 3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Srpska manjina** | **28 programa** | **5.288.800,00 kn** |
| Bjelovarsko-bilogorska županija |  |  |
| Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome | Srpska pravoslavna crkvena opština | 60.000,00 kn |
| Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) | SPCO Velika Barna | 50.000,00 kn |
| Donja Vrijeska, Crkva sv. Ane | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska | 100.000,00 kn |
|  |  | **210.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Grad Zagreb |  |  |
| Zagreb, Zgrada SKD 'Prosvjeta', Preradovićeva 21 | SKD "Prosvjeta" | 500.000,00 kn |
| Zagreb, Zgrada Srpske pravoslavne crkvene opštine, Ilica 7 | SPC u Hrvatskoj, Crkvena općina Zagreb | 500.000,00 kn |
|  |  | **1.000.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Karlovačka županija |  |  |
| Karlovac, Barako palača, poslovna zgrada, kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Karlovac | 130.000,00 kn |
| Perjasica, Crkva sv. Arhanđela Mihajla i Gavrila | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA,CRKVENA OPĆINA KOLARIĆ | 100.000,00 kn |
| Plaški, Hram Vavedenija Presvete Bogorodice | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA PLAŠKI | 200.000,00 kn |
|  |  | **430.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Ličko-senjska županija |  |  |
| Jošan, Hram Sv. Jovana Krstitelja | SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka, CO Korenica | 100.000,00 kn |
| Nebljusi, Crkva sv. Ilije Proroka | SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Donji Lapac | 150.000,00 kn |
| Otočac, Crkva sv. Velikomučenika Georgija | SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Otočac | 200.000,00 kn |
| Perušić, Turska kula | Općina Perušić | 200.000,00 kn |
| Štikada, Hram sv. apostola Petra i Pavla | SPC U HRVATSKOJ; EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA; CO GRAČAC | 150.000,00 kn |
| Vrhovine, Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila | SPC u Hrvatskoj; Eparhija Gornjokarlovačka; CO Otočac | 100.000,00 kn |
|  |  | **900.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Osječko-baranjska županija |  |  |
| Poganovci, Crkva sv. Ilije | SPCO POGANOVCI | 500.000,00 kn |
|  |  | **500.000,00 kn** |
| Požeško-slavonska županija |  |  |
| Pakrac, Crkva sv. Duha (Sv. Trojice) | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska | 200.000,00 kn |
| Pakrac, Episkopski dvor | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska | 300.000,00 kn |
|  |  | **500.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Primorsko-goranska županija |  |  |
| Gomirje, Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, PRAVOSLAVNI MANASTIR GOMIRJE | 100.000,00 kn |
|  |  | **100.000,00 kn** |
| Sisačko-moslavačka županija |  |  |
| Gornji Javoranj, Crkva sv. Petke Paraskeve | SPC u Hrvatskoj,Eparhija gornjokarlovačka,C.O.Javoranj | 300.000,00 kn |
| Stupovača, Crkva sv. Dimitrija | Srpska Pravoslavna Crkvena općina Stupovača | 190.000,00 kn |
|  |  | **490.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Šibensko-kninska županija |  |  |
| Bribir (Skradin), Crkva sv. Joakima i Ane | SPC u Hrvatskoj, Eparhija Dalmatinska, Eparhijski upravni odbor | 100.000,00 kn |
| Kistanje, Manastir sv. Arkanđela Mihaila (Krka) | SPC u Hrvatskoj, Eparhija Dalmatinska, Eparhijski upravni odbor | 300.000,00 kn |
|  |  | **400.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Varaždinska županija |  |  |
| Varaždin, Crkva sv. Georgija | SPCO Varaždin | 50.000,00 kn |
|  |  | **50.000,00 kn** |
|  |  |  |
| Virovitičko-podravska županija |  |  |
| Duzluk, Manastir sv. Nikole | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska | 80.000,00 kn |
| Lisičine, Crkva sv. Georgija | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska | 120.000,00 kn |
|  |  | **200.000,00 kn** |
| Vukovarsko-srijemska županija |  |  |
| Opatovac (Lovas), Parohijska crkva Sv. Georgija Velikomučenika | SPCO Opatovac | 350.000,00 kn |
|  |  | **350.000,00 kn** |
| Zadarska županija |  |  |
| Donji Karin, Ostaci crkve sv. Marka (sv. Nikole) | SPC u Hrvatskoj, Eparhija Dalmatinska, Eparhijski upravni odbor | 100.000,00 kn |
| Zadar, Crkva sv. Ilije | SPC u Hrvatskoj, Eparhija Dalmatinska, Eparhijski upravni odbor | 58.800,00 kn |
|  |  | **158.800,00 kn** |
|  |  |  |
| **Mađarska manjina** | **1 program** | **1.000.000,00 kn** |
| Osječko-baranjska županija |  |  |
| Kotlina, Reformirana kršćanska crkva sa župnim stanom i gospodarskom zgradom | Reformatska Crkvena Općina Kotlina | **1.000.000,00 kn** |

Tablica 4.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Priprema projektne dokumentacije za obnovu oštećenja od potresa** | | |
|  | **Sisačko - moslavačka ž.** |  |
| **Naziv predlagatelja** | **Naziv prijave** | **Ugovoreno** |
| Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovacka, Crkvena općina Glina | Glina, Zgrada starog Parohijskog doma, Petrinjska ulica 16 | 222.500,00 kn |
|  |  | **222.500,00 kn** |
| Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovacka, Crkvena općina Glina | Majske Poljane, Crkva Hristovog Vaskrsenja | 575.000,00 kn |
|  |  | **575.000,00 kn** |
| **2 programa** | | **797.500,00 kn** |

Tablica 5.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Provođenje hitnih mjera zaštite i provedba popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj prouzročene potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine *– srpska manjina*** | | |
|  |  | **ODOBRENO** |
| **Bjelovarsko-bilogorska županija** |  |  |
| Bjelovar - Crkva sv. Trojice | Pravoslavna crkva općina Bjelovar | 876.400,00 kn |
| Severin - Crkva sv. Petra i Pavla | SPC Općina Veliki Zdenci | 417.400,00 kn |
| SREDICE GORNJE, CRKVA SV. OCA NIKOLAJA | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA KOPRIVNICA | 330.100,00 kn |
| Velika Barna - Crkva sv. Marka | SPCO Velika Barna | 373.100,00 kn |
|  |  | **1.997.000,00 kn** |
| **Grad Zagreb** |  |  |
| Zagreb, Zgrada Srpske pravoslavne crkvene opštine, Ilica 7 | SPC u Hrvatskoj, Crkvena općina Zagreb | 1.500.000,00 kn |
|  |  | **1.500.000,00 kn** |
| **Karlovačka županija** |  |  |
| Karlovac, Zgrada Eparhijskog i parohijskog dvora | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Karlovac | 500.000,00 kn |
|  |  | **500.000,00 kn** |
| **Sisačko - moslavačka županija** |  |  |
| Dvor, Crkva Svetog velikomučenika Georgija | SPC u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, CO Dvor | 100.000,00 kn |
| Gornji Javoranj, Crkva Svete Petke Paraskeve | SPC u Hrvatskoj,Eparhija gornjokarlovačka,C.O.Javoranj | 100.000,00 kn |
| Majske Poljane, Crkva Hristovog Vaskrsenja | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovacka, CO Glina | 152.393,75 kn |
| Topusko, Parohijski dom | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj,Eparhija gornjokarlovačka,Crkvena općina Topusko | 80.000,00 kn |
| Blinja, Crkva Sv. Ilije | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Petrinja | 315.000,00 kn |
| Glina, Hram Rodjenja Presvete Bogorodice, hrvatska ulica 20 | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovacka, crkvena opcina Glina | 200.000,00 kn |
| Glina, Parohijski dom, Hrvatska ulica 20 | Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, eparhija gornjokarlovacka, crkvena opcina Glina | 200.000,00 kn |
| Hrvatska Kostajnica, Crkva Svetih Arhangela Mihaila i Gavrila | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA HRVATSKA KOSTAJNICA | 100.000,00 kn |
| Hrvatska Kostajnica, Parohijski dom | SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ, EPARHIJA GORNJOKARLOVAČKA, CRKVENA OPĆINA HRVATSKA KOSTAJNICA | 70.000,00 kn |
|  |  | **1.317.393,75 kn** |
| **Ukupno** | **15 programa** | **5.314.393,75 kn** |

**Zaštita i očuvanja nematerijalne kulturne baštine - ukupno 62.000,00 kuna**

1. Interpretacijski centar Vlaški puti, Šušnjevica, Očuvajmo naš jezik i tradiciju (istro-rumunjski govor) 22.000,00 kuna

2. Udruga Spod Učke, Kršan, (Ne)skrivena Istra, program dokumentiranja Istro-rumunjskog govora 25.000,00 kuna

3. Udruga Spod Učke, Kršan, Jezična igraonica za djecu Puljići/Ptičice, Istro-rumunjski govor 15.000,00 kuna.

**USPOREDBA OSIGURANIH SREDSTAVA S POZICIJE MINISTARTSVA KULTURE I MEDIJA ZA 2021. i 2022. GODINU**

Tablica 6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROGRAMSKA AKTIVNOST | 2021. | 2022. |
| PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI | 2.180.164,32 kn | 1.828.240,61 kn |
| KNJIŽNIČNA, IZDAVAČKA I OTKUP KNJIGA | 260.579,00 kn | 155.000,00 kn |
| IZDAVAČKA KUĆA EDIT | 1.300.000,00 kn | 1.300.000,00 kn |
| IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE | 2.020.000,00 kn | 1.590.000,00 kn |
| GLAZBENA DJELATNOST I KULTURNO – UMJETNIČKI AMATERIZAM | 43.000,00 kn | 61.000,00 kn |
| VIZUALNE UMJETNOSTI | 13.000,00 kn | 75.000,00 kn |
| MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 20.000,00 kn | 55.000,00 kn |
| ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE | 8.999.108,00 kn | 7.148.300,00 kn |
| HITNIH MJERA ZAŠTITE I PROVEDBE POPISA ŠTETE PROUZROČENE POTRESOM | 6.950.706,25 kn | 5.314.393,75 kn |
| **UKUPNO:** | **21.786.557,57 kn** | **17.526.934,36 kn** |

1. Pregled sredstava raspoređenih za programe iz područja kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine u 2022.

*(Savjet za nacionalne manjine)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pregled sredstava raspoređenih udrugama i ustanovama nacionalnih manjina putem Savjeta za nacionalne manjine iz područja kulturne autonomije za 2022. godinu** | | | | |
|
|
| R. br. | Nacionalna manjina | Kulturni programi | Pretpostavke za  kulturnu autonomiju | Ukupno |
| 01. | ALBANCI | 1.523.500,00 |  | 1.523.500,00 |
| 02. | BOŠNJACI | 2.942.000,00 |  | 2.942.000,00 |
| 03. | BUGARI | 160.000,00 |  | 160.000,00 |
| 04. | CRNOGORCI | 796.600,00 |  | 796.600,00 |
| 05. | ČESI | 4.280.700,00 |  | 4.280.700,00 |
| 06. | MAĐARI | 6.331.500,00 |  | 6.331.500,00 |
| 07. | MAKEDONCI | 1.138.000,00 |  | 1.138.000,00 |
| 08. | NIJEMCI I AUSTRIJANCI | 900.000,00 |  | 900.000,00 |
| 09. | POLJACI | 198.225,00 |  | 198.225,00 |
| 10. | ROMI | 1.006.000,00 |  | 1.006.000,00 |
| 11. | RUMUNJI | 40.000,00 |  | 40.000,00 |
| 12. | RUSI | 422.000,00 |  | 422.000,00 |
| 13. | RUSINI | 1.053.200,00 |  | 1.053.200,00 |
| 14. | SLOVACI | 1.946.100,00 |  | 1.946.100,00 |
| 15. | SLOVENCI | 1.053.000,00 |  | 1.053.000,00 |
| 16. | SRBI | 13.603.000,00 |  | 13.603.000,00 |
| 17. | TALIJANI | 8.973.000,00 |  | 8.973.000,00 |
| 18. | UKRAJINCI | 1.166.400,00 |  | 1.166.400,00 |
| 19. | ŽIDOVI | 971.000,00 |  | 971.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **48.504.225,00** | **0,00** | **48.504.225,00** |
|  |  |  |  |  |
| 01. | Lipovljanski susreti 2021 i Večer nacionalnih manjina 2021., Bjelovar = ukupno 80.000,00 kn |  | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 02. | Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina - Roma (za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave = ukupno 1.120.000,00 kn |  | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 |
|  | **UKUPNO** |  | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** |
|  |  |  |  |  |
| 01. | Financijska pomoć sukladno  bilateralnom ugovoru s Talijanskom Republikom (korisnik Talijanska drama HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka) |  | 500.000,00 | 500.000,00 |
|  | **UKUPNO** |  | **500.000,00** | **500.000,00** |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO** | **48.504.225,00** | **1.700.000,00** | **50.204.225,00** |

1. Aktivnosti u vezi s provođenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih

manjina u Gradu Zagrebu - ocjena stanja i provođenja u 2022.

*(Grad Zagreb)*

Grad Zagreb je tijekom 2022. godine nastavio provoditi aktivnosti usmjerene unaprjeđivanju odnosa s pripadnicima nacionalnih manjina i to pretežito putem izabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba te Koordinaciji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju osiguravana su sredstva za njihov rad, prostor i opremu. Grad Zagreb, vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba uspješno su surađivali u nizu programskih aktivnosti vijeća i predstavnika, razvijajući svoje odnose u duhu tolerancije, poštivanja različitosti i zaštite manjinskih i ljudskih prava.

Suradnja s nacionalnim manjinama u proteklom se razdoblju u Gradu Zagrebu očitovala i kroz suradnju s udrugama nacionalnih manjina i to davanjem financijskih potpora za provođenje njihovih programa i projekata, odnosno kroz realizaciju različitih programa Grada Zagreba u cilju zadovoljavanja javnih potreba u brojnim područjima života i rada.

Pored već spomenutoga, suradnja se manifestirala i kroz druge nematerijalne oblike suradnje kao što su primjerice radni sastanci koji su, po potrebi, sazivani radi rješavanja aktualnih pitanja i problema, te neposrednog informiranja o aktualnom stanju u pojedinoj manjinskoj zajednici.

**RAVNOPRAVNA SLUŽBENA UPORABA JEZIKA I PISMA NACIONALNIH MANJINA**

**Ocjena stanja**

Prema podacima Državnoga zavoda za statistiku, što su izrađeni na osnovi Popisa stanovništava iz 2021., učešće pripadnika 22 nacionalne manjine u Gradu Zagrebu u ukupnom stanovništvu Grada je 4,1 %, odnosno manje od trećine stanovnika Grada Zagreba. Ravnopravna službena uporaba jezika i pisma kojim se služe pripadnici pojedine nacionalne manjine ne ostvaruje se na području Grada Zagreba, odnosno ne primjenjuju se propisi koji propisuju takvu uporabu s obzirom da nije ispunjen uvjet određen člankom 12. stavkom 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina Grada Zagreba ostvaruju pravo na uporabu jezika i pisma kao i pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu kojim se služe. U Gradu Zagrebu se nastava manjinskog jezika i kulture po Modelu B ili C provodi u predškolskim ustanovama, u osnovnim školama (na osam jezika) i srednjim školama (na tri jezika), pod uvjetima i na način propisanim posebnim Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

**OČUVANJE TRADICIJSKIH NAZIVA I OZNAKA, TE UPORABA ZNAMENJA I SIMBOLA NACIONALNIH MANJINA**

**Ocjena stanja**

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina su i u 2022. godini, sukladno Statutu Grada Zagreba, ostvarivali pravo na slobodnu uporabu znamenja i simbola te obilježavanje praznika nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu su u dovoljnoj mjeri informirani i zainteresirani o načinu korištenja znamenja i simbola te redovito obilježavaju nacionalne praznike. Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba doprinose ostvarivanju ovoga prava na način da obilježavaju svoje nacionalne i vjerske praznike i blagdane, a kojom prigodom ističu nacionalno znamenje i simbole.

**ZASTUPLJENOST PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA U PREDSTAVNIČKOM I IZVRŠNOM TIJELU GRADA ZAGREBA**

**Ocjena stanja**

Prema Popisu stanovništava iz 2021. niti jedna nacionalna manjina u Gradu Zagrebu ne prelazi 5 % udjela u ukupnom broju stanovnika. Sukladno navedenom, nisu ispunjeni uvjeti za razmjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim i izvršnim tijelima Grada Zagreba, odnosno za zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima Grada Zagreba, što su utvrđeni člankom 56.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u vezi s člankom 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Nakon dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, održanih 2021. godine, sukladno članku 104. Zakona o lokalnim izborima, u Gradskoj skupštini Grada Zagreba zastupljen je pripadnik srpske nacionalne manjine.

Vezano za podatke o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u upravnim tijelima Grada Zagreba, napominjemo da je sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, zabranjena obrada, između ostalog, podataka koji otkrivaju rasno i etničko podrijetlo, a iznimno se takvi podaci mogu prikupljati uz privolu ispitanika, odnosno osobe o čijim se podacima radi. Sukladno navedenom, dokumenti novijeg datuma ne sadrže podatke o nacionalnoj pripadnosti.

Predstavnici nacionalnih manjina sudjeluju u radu predstavničkog tijela Grada Zagreba putem Odbora za nacionalne manjine Gradske skupštine Grada Zagreba. Odbor za nacionalne manjine je stalno radno tijelo Gradske skupštine. Članove Odbora imenuje Gradska skupština i to četiri člana iz redova gradskih zastupnika i tri na prijedlog Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba iz njezinih redova. Ovaj odbor razmatra pitanja u vezi s ostvarivanjem prava nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, mjere za unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, razmatra prijedloge općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine u Gradu Zagrebu što ih Gradskoj skupštini predlažu vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i drugi ovlašteni predlagatelji, te Gradskoj skupštini daje svoje prijedloge i mišljenja.

U 2022. godini članovi Odbora za nacionalne manjine iz redova pripadnika nacionalnih manjina redovito su prisustvovali sjednicama Odbora, a predsjednici vijeća i predstavnici nacionalnih manjina redovito su prisustvovali sjednicama Gradske skupštine Grada Zagreba.

**FUNKCIONIRANJE VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U GRADU ZAGREBU**

**Ocjena stanja**

U Gradu Zagrebu u 2022. godini nastavilo je djelovati devet vijeća i deset predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

U Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba bilo je planirano 7.959.000,00 kuna od čega je utrošeno 7.787.965,12 kuna ili 97,85 %. U Proračunu Grada Zagreba za 2022. planiran je, u odnosu na 2021., manji iznos sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Vijeća i predstavnici Grada Zagreba su u izvještajnom razdoblju funkcionirali sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i propisima koji uređuju njihov rad, financijsko i drugo poslovanje.

Nacionalne manjine Grada Zagreba su u 2022. godini, u cilju sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima i nadalje, aktivno sudjelovale u radu predstavničkog tijela Grada Zagreba na način da su putem svoja četiri predstavnika u Odboru za nacionalne manjine Gradske skupštine razmatrale prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja su na dnevnom redu Gradske skupštine i o njima davale mišljenja i prijedloge. Između ostalog, razmatrale su i druga pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba i predlagale Gradskoj skupštini raspravu o njima te pripremale prijedloge akata iz djelokruga Odbora. Napominjemo da se kod imenovanja članova Odbora i nadalje vodila briga o tome da članovi iz redova gradskih zastupnika također budu pripadnici nacionalnih manjina tako da su u 2022. od sedam članova Odbora, četvero bili pripadnici nacionalnih manjina.

Vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba su, u cilju obaviještenosti o svakom pitanju o kome će raspravljati predstavničko tijelo, dostavljani pozivi za sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba. Članovima Odbora za nacionalne manjine iz redova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina dostavljani su pozivi za sjednice toga odbora na koje su se redovito odazivali i učestvovali u raspravama i odlučivanju o prijedlozima koji se tiču položaja nacionalne manjine u Gradu Zagrebu čime je realizirano pravo iz članka 31. stavka 1. podstavka 3. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Nakon objave Proračuna Grada Zagreba za 2022. godinu vijeća, predstavnici i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba donijeli su svoje Financijske planove i Programe rada za 2022. godinu u kojima su utvrdili visinu financijskih sredstava po pojedinim namjenama i aktivnosti za koje će ta sredstva utrošiti. Tijekom godine su, u propisanim rokovima, podnosili zahtjeve za isplatu sredstava iz gradskog proračuna, te izvješća, sukladno zakonima i propisima Grada Zagreba.

Vijeća, predstavnici i Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba su tijekom 2022. realizirali brojne aktivnosti koje se odnose na informiranje, izdavaštvo, edukaciju, zajedničke programe s drugim nacionalnim manjinama, obilježavanje nacionalnih praznika i vjerskih blagdana te suradnju s matičnim zemljama.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i nadalje ukazuje na nužnost zakonskog definiranja pravne osobnosti predstavnika nacionalnih manjina u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, radi lakšeg funkcioniranja i primjene propisa koji se odnose na njihovo redovno i financijsko poslovanje i ostvarivanje uloge predstavnika nacionalne manjine koja im je određena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

**NAPREDAK KOJI JE POSTIGNUT U ODNOSU NA 2021.**

Grad Zagreb primjenjuje visoki standard u primjeni odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, kontinuirano razvijajući dobre odnose i suradnju s vijećima i predstavnicima tijekom proteklih 20 godina primjene Ustavnog zakona. Važan preduvjet za navedeno je osiguravanje dostatnih financijskih sredstava u gradskom proračunu koja su nužna za rad vijeća i predstavnika i realizaciju njihovih programskih aktivnosti, a sve u cilju razvijanja, očuvanja i promicanja prava nacionalnih manjina.

Na brojnim održanim aktivnostima u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije, usmjerenim promicanju i razvijanju tolerancije prema različitosti, promicanju identiteta pojedine nacionalne manjine i ujednačavanju rada vijeća i predstavnika, prisustvovali su i predstavnici Grada Zagreba i nadležnih gradskih ureda.

Zbog epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 koja je djelovala na početku 2022., vijeća i predstavnici te Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba prilagodili su provedbu programskih aktivnosti epidemiološkim mjerama i smanjenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba za 2022. godinu.

U cilju realizacije prava iz članka 31. stavka 1. podstavka 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ostvarena je komunikacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te manjinskih udruga s lokalnim radijskim i televizijskim postajama, u praćenju njihovih aktivnosti, što također doprinosi kvalitetnijem praćenju manjinskih događanja i aktivnijem sudjelovanju vijeća i predstavnika u javnom životu Grada Zagreba.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba podupire uređivanje portala „nacionalne manjine“ ([www.nacionalnemanjine.hr](http://www.nacionalnemanjine.hr)) koji je postao prepoznatljiva web stranica za redovito praćenje i izvještavanje o manjinskim temama i događajima u Zagrebu i okolici te cijeloj Hrvatskoj.

**OCJENA PROVOĐENJA ILI NEPROVOĐENJA ODREDBI USTAVNOG ZAKONA**

Dosadašnja praksa i nadalje upućuje na zaključak da su odabrana rješenja provođenja odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu dobra i to na svim razinama odlučivanja. Na taj način omogućeno je vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina sudjelovanje u javnom životu Grada Zagreba i to u svim procesima odlučivanja.

**PROVOĐENJE NADZORA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA GRADA ZAGREBA**

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina Grada Zagreba nisu u 2022. godini dostavili niti jedan zahtjev za provođenjem nadzora nad primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima se uređena prava i slobode nacionalnih manjina u smislu članka 38. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

1. Pregled planiranih, dodijeljenih i utrošenih sredstava za funkcioniranje vijeća i predstavnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022.

*(Ministarstvo pravosuđa i uprave)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta JLP(R)S** | **JLP(R)S** | **Nacionalna manjina** | **Iznos planiranih sredstava** | **Iznos ukupno dodijeljenih sredstava** | **Iznos sredstava utrošenih za naknadu troškova za rad članova vijeća** | **Iznos sredstava utrošenih za programe** | **Iznos ukupno utrošenih sredstava** |
| I ZAGREBAČKA | | | | | | | |
| Županija | I ZAGREBAČKA | Albanci | 382.700,00 | 327.244,73 | 273.297,41 | 53.947,32 | 327.244,73 |
| Bošnjaci | 378.700,00 | 373.249,54 | 314.400,00 | 58.849,54 | 373.249,54 |
| Srbi | 394.200,00 | 363.502,68 | 306.000,00 | 58.849,54 | 363.502,68 |
| Česi | 118.900,00 | 114.283,85 | 90.087,36 | 24.196,49 | 114.283,85 |
| Makedonci | 113.900,00 | 113.439,88 | 85.039,45 | 28.400,49 | 113.439,88 |
| Mađari | 92.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Romi | 118.900,00 | 110.059,04 | 87.327,84 | 22.731,20 | 110.059,04 |
| Nijemci | 97.900,00 | 88.460,77 | 65.788,49 | 22.672,28 | 88.460,77 |
| Crnogorci | 110.900,00 | 109.982,88 | 81.531,80 | 28.451,08 | 109.982,88 |
| Grad | Dugo Selo | Albanci | 5.000,00 | 4.582,27 | 4.582,27 | 0,00 | 4.582,27 |
| Grad | Ivanić-Grad | Srbi | 4.500,00 | 5.800,00 | 1.300,00 | 4.500,00 | 5.800,00 |
| Albanci | 4.500,00 | 5.280,00 | 780,00 | 4.500,00 | 5.280,00 |
| Grad | Samobor | Slovenci | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Srbi | 20.000,00 | 16.831,07 | 11.944,40 | 4.886,67 | 16.831,07 |
| Grad | Sveta Nedelja | Bošnjaci | 3.583,41 | 3.583,41 | 3.583,41 | 0,00 | 3.583,41 |
| Grad | Velika Gorica | Bošnjaci | 90.500,00 | 88.095,81 | 62.500,00 | 25.595,81 | 88.095,81 |
| Srbi | 110.400,00 | 105.693,40 | 77.400,00 | 28.293,40 | 105.693,40 |
| Albanci | 106.400,00 | 104.009,90 | 77.400,00 | 26.609,90 | 104.009,90 |
| Grad | Zaprešić | Bošnjaci | 12.000,00 | 12.230,99 | 0,00 | 12.230,99 | 12.230,99 |
| Srbi | 30.000,00 | 24.024,48 | 7.388,48 | 16.636,00 | 24.024,48 |
| **ukupno** | | | **2.202.383,41** | **1.979.754,70** | **1.552.750,91** | **428.350,71** | **1.979.754,70** |
| III SISAČKO-MOSLAVAČKA | | | | | | | |
| Županija | III SISAČKO-MOSLAVAČKA | Mađari | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 92.000,00 | 92.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 92.000,00 |
| Makedonci | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Ukrajinci | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Slovaci | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Talijani | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Česi | 92.000,00 | 92.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 92.000,00 |
| Albanci | 92.000,00 | 81.000,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 81.000,00 |
| Bošnjaci | 92.000,00 | 96.000,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 96.000,00 |
| Romi | 92.000,00 | 92.000,00 | 40.000,00 | 52.000,00 | 92.000,00 |
| Grad | Glina | Srbi | 80.000,00 | 75.610,86 | 75.610,86 | 0,00 | 75.610,86 |
| Grad | Hrvatska Kostajnica | Srbi | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad | Kutina | Srbi | 23.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 22.000,00 |
| Česi | 23.000,00 | 21.700,00 | 17.700,00 | 4.000,00 | 21.700,00 |
| Albanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Romi | 23.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Grad | Novska | Srbi | 18.300,00 | 16.368,00 | 11.368,00 | 5.000,00 | 16.368,00 |
| Grad | Petrinja | Bošnjaci | 125.000,00 | 124.890,58 | 74.890,58 | 50.000,00 | 124.890,58 |
| Srbi | 125.000,00 | 86.657,59 | 71.657,59 | 15.000,00 | 86.657,59 |
| Grad | Sisak | Bošnjaci | 58.000,00 | 58.000,00 | 25.267,22 | 27.022,03 | 52.289,25 |
| Albanci | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.684,54 | 6.250,00 | 7.934,54 |
| Romi | 58.000,00 | 58.000,00 | 23.583,56 | 21.869,55 | 45.453,11 |
| Česi | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.684,54 | 4.906,39 | 7.590,93 |
| Srbi | 58.000,00 | 58.000,00 | 25.266,67 | 40.769,73 | 66.036,40 |
| Općina | Donji Kukuruzari | Srbi | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Općina | Dvor | Srbi | 50.500,00 | 41.000,98 | 25.400,98 | 15.600,00 | 41.000,98 |
| Općina | Gvozd | Srbi | 56.100,00 | 43.578,29 | 18.812,88 | 24.765,41 | 43.578,29 |
| Općina | Hrvatska Dubica | Srbi | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Općina | Lipovljani | Slovaci | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Majur | Srbi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Sunja | Srbi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Općina | Topusko | Srbi | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Bošnjaci | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **ukupno** | | | **1.287.400,00** | **1.142.806,30** | **612.927,42** | **509.183,11** | **1.128.110,53** |
| IV KARLOVAČKA | | | | | | | |
| Županija | IV KARLOVAČKA | Albanci | 35.805,00 | 16.134,43 | 0,00 | 16.134,43 | 16.134,43 |
| Slovenci | 35.805,00 | 13.775,71 | 0,00 | 13.775,71 | 13.775,71 |
| Bošnjaci | 70.000,00 | 68.557,28 | 18.515,59 | 50.041,69 | 68.557,28 |
| Srbi | 220.180,00 | 202.683,83 | 28.669,64 | 174.014,19 | 202.683,83 |
| Grad | Karlovac | Srbi | 42.000,00 | 42.000,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 |
| Albanci | 42.000,00 | 42.000,00 | 32.000,00 | 10.000,00 | 42.000,00 |
| Slovenci | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.500,00 | 2.500,00 | 16.000,00 |
| Bošnjaci | 42.000,00 | 42.000,00 | 35.500,00 | 6.500,00 | 42.000,00 |
| Grad | Ogulin | Srbi | 70.000,00 | 69.613,00 | 24.960,00 | 44.653,00 | 69.613,00 |
| Grad | Slunj | Srbi | 20.600,00 | 19.912,11 | 755,97 | 19.156,14 | 55.066,07 |
| Općina | Barilović | Srbi | 20.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Općina | Cetingrad | Bošnjaci | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Krnjak | Srbi | 26.100,00 | 22.792,00 | 8.913,00 | 13.879,00 | 22.792,00 |
| Općina | Plaški | Srbi | 37.150,00 | 5.396,00 | 0,00 | 5.246,00 | 5.396,00 |
| Općina | Saborsko | Srbi | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.583,35 | 12.416,65 | 16.000,00 |
| Općina | Vojnić | Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Bošnjaci | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| **ukupno** | | | **728.640,00** | **626.864,36** | **219.397,55** | **402.316,81** | **662.018,32** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| V VARAŽDINSKA | | | | | | | |
| Županija | V VARAŽDINSKA | Bošnjaci | 4.900,00 | 5.919,13 | 1.200,00 | 4.719,13 | 5.919,13 |
| Albanci | 4.900,00 | 5.919,13 | 1.200,00 | 4.719,13 | 5.919,13 |
| Slovenci | 3.700,00 | 4.719,13 | 0,00 | 4.719,13 | 4.719,13 |
| Romi | 29.540,00 | 29.540,00 | 22.290,00 | 7.250,00 | 29.540,00 |
| Srbi | 36.440,00 | 40.459,13 | 29.190,00 | 11.269,13 | 40.459,13 |
| Grad | Varaždin | Albanci | 33.178,88 | 33.178,88 | 9.737,28 | 23.441,60 | 33.178,88 |
| Srbi | 136.321,40 | 136.321,40 | 73.029,60 | 63.291,84 | 136.321,40 |
| Slovenci | 30.499,68 | 30.499,68 | 9.737,28 | 20.762,40 | 30.499,68 |
| Općina | Cestica | Slovenci | 7.500,00 | 3.750,00 | 0,00 | 9.974,51 | 9.974,51 |
| Romi | 12.500,00 | 6.250,00 | 0,00 | 3.412,00 | 3.412,00 |
| Općina | Petrijanec | Romi | 10.354,10 | 10.354,10 | 0,00 | 10.354,10 | 10.354,10 |
| **ukupno** | | | **309.834,06** | **306.910,58** | **146.384,16** | **163.912,97** | **310.297,09** |
| VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | | | | | | | |
| Županija | VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | Romi | 130.000,00 | 129.997,25 | 23.800,00 | 106.197,25 | 129.997,25 |
| Albanci | 35.000,00 | 12.759,86 | 0,00 | 12.759,86 | 12.759,86 |
| Srbi | 130.000,00 | 129.751,23 | 32.822,00 | 96.929,23 | 129.751,23 |
| Grad | Koprivnica | Srbi | 24.000,00 | 17.616,16 | 12.616,12 | 5.000,00 | 17.616,12 |
| Albanci | 6.500,00 | 1.791,67 | 1.791,67 | 0,00 | 1.791,67 |
| Romi | 6.500,00 | 5.791,67 | 1.791,67 | 4.000,00 | 5.791,67 |
| Grad | Križevci | Srbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.159,00 | 16.841,00 | 20.000,00 |
| Općina | Peteranec | Romi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Rasinja | Srbi | 9.000,00 | 8.930,00 | 1.350,00 | 7.580,00 | 8.930,00 |
| Općina | Sokolovac | Srbi | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.180,00 | 7.820,00 | 18.000,00 |
| **ukupno** | | | **379.000,00** | **344.637,84** | **87.510,46** | **257.127,34** | **344.637,80** |
| VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA | | | | | | | |
| Županija | VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA | Romi | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.400,00 | 20.000,00 | 23.400,00 |
| Česi | 93.400,00 | 93.400,00 | 20.000,00 | 73.400,00 | 93.400,00 |
| Mađari | 93.400,00 | 93.400,00 | 20.000,00 | 73.400,00 | 93.400,00 |
| Srbi | 93.400,00 | 93.400,00 | 20.000,00 | 73.400,00 | 93.400,00 |
| Albanci | 93.400,00 | 93.400,00 | 20.000,00 | 73.400,00 | 93.400,00 |
| Grad | Daruvar | Srbi | 20.000,00 | 47.634,52 | 10.115,86 | 37.518,66 | 47.634,52 |
| Mađari | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Česi | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Grad | Garešnica | Česi | 1.500,00 | 1.500,00 | 600,00 | 900,00 | 1.500,00 |
| Srbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | 20.000,00 |
| Grad | Grubišno Polje | Česi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Mađari | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Srbi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Općina | Dežanovac | Česi | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Srbi | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Mađari | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Općina | Đulovac | Srbi | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Općina | Končanica | Česi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Mađari | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.814,34 | 0,00 | 3.792,86 |
| Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Općina | Sirač | Česi | 3.000,00 | 930,60 | 0,00 | 930,60 | 930,60 |
| Srbi | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Štefanje | Srbi | 6.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Općina | Velika Pisanica | Albanci | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 8.000,00 | 5.000,00 | 2.239,50 | 200,00 | 2.439,50 |
| Srbi | 8.000,00 | 8.000,00 | 500,00 | 3.732,75 | 4.232,75 |
| Općina | Veliki Grđevac | Srbi | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 10.500,00 | 7.635,44 | 3.135,44 | 4.500,00 | 7.635,44 |
| **ukupno** | | | **594.700,00** | **581.600,56** | **124.805,14** | **444.682,01** | **571.465,67** |
| VIII PRIMORSKO-GORANSKA | | | | | | | |
| Županija | VIII PRIMORSKO-GORANSKA | Albanci | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.617,82 | 46.000,00 | 58.617,82 |
| Crnogorci | 76.000,00 | 76.000,00 | 34.240,70 | 31.279,10 | 65.519,80 |
| Makedonci | 76.000,00 | 76.000,00 | 36.431,64 | 33.496,94 | 69.928,58 |
| Romi | 76.000,00 | 76.000,00 | 4.084,66 | 22.990,98 | 27.075,64 |
| Srbi | 111.000,00 | 111.000,00 | 37.070,81 | 65.000,00 | 102.070,81 |
| Talijani | 87.000,00 | 87.000,00 | 28.675,55 | 41.000,00 | 69.675,55 |
| Mađari | 22.300,00 | 22.300,00 | 1.800,00 | 18.464,41 | 20.264,41 |
| Česi | 20.800,00 | 20.800,00 | 1.800,00 | 18.287,94 | 20.087,94 |
| Slovaci | 18.800,00 | 18.800,00 | 1.800,00 | 16.985,80 | 18.785,80 |
| Ukrajinci | 18.800,00 | 18.800,00 | 1.800,00 | 16.983,18 | 18.783,18 |
| Bošnjaci | 85.000,00 | 85.000,00 | 35.105,52 | 41.026,19 | 76.131,71 |
| Nijemci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Slovenci | 87.000,00 | 81.000,00 | 35.510,31 | 42.500,00 | 78.010,31 |
| Rusi | 18.800,00 | 18.800,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Grad | Bakar | Srbi | 22.000,00 | 6.405,88 | 6.405,88 | 0,00 | 6.405,88 |
| Grad | Crikvenica | Bošnjaci | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Albanci | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad | Čabar | Slovenci | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad | Kastav | Albanci | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bošnjaci | 45.000,00 | 41.062,89 | 17.002,34 | 24.060,55 | 41.062,89 |
| Srbi | 45.000,00 | 36.115,02 | 17.915,35 | 18.199,67 | 36.115,02 |
| Grad | Krk | Srbi | 60.000,00 | 23.800,00 | 21.600,00 | 2.200,00 | 23.800,00 |
| Grad | Opatija | Slovenci | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 38.100,00 | 38.008,39 | 38.008,39 | 0,00 | 38.008,39 |
| Talijani | 7.300,00 | 7.272,00 | 72,00 | 7.200,00 | 7.272,00 |
| Grad | Rijeka | Makedonci | 57.400,00 | 54.810,07 | 38.487,15 | 9.624,44 | 93.297,22 |
| Romi | 74.000,00 | 67.665,75 | 28.425,15 | 48.454,76 | 96.090,90 |
| Slovenci | 59.500,00 | 53.558,14 | 35.971,65 | 32.694,60 | 89.529,79 |
| Talijani | 44.500,00 | 43.247,83 | 33.456,15 | 36.213,70 | 76.703,98 |
| Mađari | 46.400,00 | 35.878,79 | 38.487,15 | 6.033,11 | 69.334,91 |
| Crnogorci | 50.300,00 | 63.743,30 | 30.940,68 | 51.662,30 | 94.683,98 |
| Albanci | 32.900,00 | 23.685,42 | 10.062,00 | 13.155,00 | 33.747,42 |
| Bošnjaci | 88.800,00 | 81.086,34 | 35.971,65 | 28.767,44 | 117.057,99 |
| Srbi | 62.500,00 | 49.468,84 | 35.971,65 | 37.017,61 | 85.440,49 |
| Česi | 38.000,00 | 37.000,00 | 3.270,15 | 26.000,00 | 40.270,15 |
| Grad | Vrbovsko | Srbi | 28.000,00 | 21.796,68 | 21.616,08 | 0,00 | 21.796,68 |
| Općina | Baška | Albanci | 10.280,00 | 10.280,00 | 0,00 | 10.280,00 | 10.280,00 |
| Općina | Čavle | Srbi | 18.000,00 | 17.024,19 | 17.024,19 | 0,00 | 17.024,19 |
| Općina | Matulji | Slovenci | 80.067,00 | 80.067,00 | 27.564,20 | 43.985,59 | 71.549,79 |
| Srbi | 22.800,00 | 22.800,00 | 13.782,10 | 2.010,70 | 15.792,80 |
| Talijani | 7.200,00 | 7.200,00 | 2.756,42 | 4.400,00 | 7.156,42 |
| Općina | Omišalj | Albanci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Viškovo | Bošnjaci | 80.000,00 | 74.323,45 | 65.543,60 | 8.779,85 | 74.323,45 |
| Srbi | 80.000,00 | 76.443,86 | 65.543,60 | 10.900,26 | 76.443,86 |
| **ukupno** | | | **1.921.647,00** | **1.764.243,84** | **837.714,54** | **820.654,12** | **1.874.039,75** |
| IX LIČKO-SENJSKA | | | | | | | |
| Županija | IX LIČKO-SENJSKA | Srbi | 160.000,00 | 153.441,36 | 39.690,29 | 92.803,66 | 132.493,95 |
| Grad | Gospić | Srbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Donji Lapac | Srbi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Općina | Plitvička Jezera | Srbi | 80.000,00 | 51.035,17 | 31.079,88 | 52.303,77 | 83.383,65 |
| Općina | Udbina | Srbi | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Općina | Vrhovine | Srbi | 404.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| **ukupno** | | | **714.000,00** | **644.476,53** | **70.770,17** | **585.107,43** | **655.877,60** |
| X VIROVITIČKO-PODRAVSKA | | | | | | | |
| Županija | X VIROVITIČKO-PODRAVSKA | Česi | 3.000,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 |
| Mađari | 3.000,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 |
| Srbi | 90.000,00 | 125.000,00 | 65.000,00 | 60.000,00 | 125.000,00 |
| Albanci | 3.000,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 4.200,00 |
| Grad | Orahovica | Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Grad | Slatina | Srbi | 57.000,00 | 56.189,98 | 17.000,00 | 39.999,96 | 56.189,98 |
| Grad | Virovitica | Srbi | 50.800,00 | 66.838,40 | 16.600,00 | 50.238,40 | 66.838,40 |
| Općina | Crnac | Srbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Čačinci | Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.864,00 | 6.096,38 | 9.960,38 |
| Općina | Čađavica | Srbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Gradina | Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Općina | Lukač | Srbi | 10.000,00 | 12.379,39 | 12.379,39 | 0,00 | 12.379,39 |
| Općina | Mikleuš | Srbi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Nova Bukovica | Srbi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Općina | Suhopolje | Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.853,32 | 10.000,00 | 19.853,32 |
| Općina | Voćin | Srbi | 15.000,00 | 16.208,75 | 8.000,00 | 8.200,00 | 16.208,75 |
| Općina | Zdenci | Srbi | 35.000,00 | 32.978,13 | 10.800,00 | 22.178,13 | 32.978,13 |
| **ukupno** | | | **318.300,00** | **373.194,65** | **147.096,71** | **226.712,87** | **383.008,35** |
| XI POŽEŠKO-SLAVONSKA | | | | | | | |
| Županija | XI POŽEŠKO-SLAVONSKA | Albanci | 7.500,00 | 3.647,12 | 3.647,12 | 0,00 | 3.647,12 |
| Mađari | 7.500,00 | 3.647,12 | 3.647,12 | 0,00 | 3.647,12 |
| Srbi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Česi | 35.000,00 | 34.542,80 | 34.542,80 | 0,00 | 34.542,80 |
| Talijani | 35.000,00 | 22.630,76 | 22.630,76 | 0,00 | 22.630,76 |
| Grad | Lipik | Česi | 20.000,00 | 3.125,29 | 0,00 | 3.125,29 | 3.125,29 |
| Talijani | 20.000,00 | 16.249,26 | 0,00 | 16.249,26 | 16.249,26 |
| Srbi | 20.000,00 | 17.645,14 | 0,00 | 17.645,14 | 17.645,14 |
| Grad | Pakrac | Česi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Srbi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Talijani | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Grad | Požega | Srbi | 75.800,00 | 64.591,07 | 38.293,92 | 7.652,71 | 64.591,07 |
| Albanci | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Brestovac | Srbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ukupno** | | | **290.800,00** | **181.078,56** | **102.761,72** | **59.672,40** | **181.078,56** |
|  | | |  |  |  |  |  |
| XII BRODSKO-POSAVSKA | | | | | | | |
| Županija | XII BRODSKO-POSAVSKA | Romi | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.000,00 | 34.000,00 | 80.000,00 |
| Ukrajinci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Srbi | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.000,00 | 34.000,00 | 80.000,00 |
| Albanci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Bošnjaci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Grad | Nova Gradiška | Srbi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad | Slavonski Brod | Romi | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.732,76 | 24.732,76 |
| Srbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 9.550,05 | 21.550,05 |
| Bošnjaci | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Općina | Bebrina | Ukrajinci | 5.000,00 | 4.039,81 | 0,00 | 4.039,81 | 4.039,81 |
| Općina | Dragalić | Srbi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Okučani | Srbi | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Općina | Stara Gradiška | Srbi | 5.500,00 | 5.258,67 | 0,00 | 5.258,67 | 5.258,67 |
| **ukupno** | | | **298.500,00** | **281.298,48** | **158.000,00** | **121.581,29** | **279.581,29** |
| XIII ZADARSKA | | | | | | | |
| Županija | XIII ZADARSKA | Bošnjaci | 91.943,60 | 91.943,60 | 43.943,60 | 48.000,00 | 91.943,60 |
| Srbi | 303.045,44 | 303.045,44 | 45.545,44 | 257.500,00 | 303.045,44 |
| Albanci | 82.874,20 | 82.874,20 | 34.874,20 | 48.000,00 | 82.874,20 |
| Crnogorci | 25.847,16 | 25.847,16 | 1.847,16 | 24.000,00 | 25.847,16 |
| Makedonci | 25.847,16 | 25.847,16 | 1.847,16 | 24.000,00 | 25.847,16 |
| Slovenci | 25.791,72 | 25.791,72 | 1.791,72 | 24.000,00 | 25.791,72 |
| Grad | Obrovac | Srbi | 139.225,00 | 139.225,00 | 34.340,38 | 103.952,13 | 138.292,51 |
| Grad | Zadar | Slovenci | 25.999,98 | 24.845,77 | 12.929,73 | 11.916,04 | 24.845,77 |
| Srbi | 214.999,97 | 196.951,15 | 43.407,23 | 153.543,92 | 196.951,15 |
| Albanci | 70.000,03 | 58.688,75 | 40.636,57 | 18.050,18 | 58.688,75 |
| Bošnjaci | 70.000,03 | 59.020,90 | 43.407,23 | 15.613,67 | 59.020,90 |
| Općina | Gračac | Srbi | 20.000,00 | 19.000,00 | 12.917,02 | 5.935,30 | 18.852,32 |
| **ukupno** | | | **1.095.574,29** | **1.053.080,85** | **317.487,44** | **734.511,24** | **1.052.000,68** |
| XIV OSJEČKO-BARANJSKA | | | | | | | |
| Županija | XIV OSJEČKO-BARANJSKA | Albanci | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Slovaci | 90.000,00 | 90.000,00 | 35.687,43 | 54.027,89 | 89.715,32 |
| Srbi | 90.000,00 | 67.500,00 | 0,00 | 67.300,00 | 67.300,00 |
| Bošnjaci | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Crnogorci | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Slovenci | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Makedonci | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.884,08 | 19.884,08 |
| Mađari | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 89.999,76 | 89.999,76 |
| Nijemci | 90.000,00 | 90.000,00 | 34.249,09 | 42.744,99 | 76.994,08 |
| Romi | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 89.488,59 | 89.488,59 |
| Rusini | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Grad | Beli Manastir | Srbi | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 63.000,00 |
| Romi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 63.000,00 | 63.000,00 | 32.765,64 | 25.234,36 | 63.000,00 |
| Grad | Belišće | Romi | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Grad | Našice | Slovaci | 18.400,00 | 8.487,50 | 0,00 | 8.487,50 | 8.487,50 |
| Srbi | 74.550,00 | 72.592,64 | 0,00 | 72.592,64 | 72.592,64 |
| Grad | Osijek | Bošnjaci | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Albanci | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Crnogorci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Makedonci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Slovenci | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Mađari | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Nijemci | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Slovaci | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Srbi | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Grad | Valpovo | Srbi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Bilje | Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Mađari | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Općina | Darda | Srbi | 61.583,92 | 61.583,92 | 3.583,92 | 58.000,00 | 61.583,92 |
| Mađari | 11.119,96 | 11.119,96 | 1.119,96 | 10.000,00 | 11.119,96 |
| Romi | 12.719,96 | 12.719,96 | 1.119,96 | 11.600,00 | 12.719,96 |
| Općina | Draž | Mađari | 10.000,00 | 7.253,34 | 301,02 | 6.952,32 | 7.253,34 |
| Općina | Ernestinovo | Mađari | 35.000,00 | 25.380,33 | 12.863,33 | 12.517,00 | 25.380,33 |
| Općina | Jagodnjak | Srbi | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Romi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Mađari | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Općina | Kneževi Vinogradi | Srbi | 70.200,00 | 70.200,00 | 0,00 | 66.182,40 | 66.182,40 |
| Mađari | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.876,00 | 19.876,00 |
| Općina | Koška | Srbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Općina | Levanjska Varoš | Srbi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Općina | Magadenovac | Srbi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Općina | Petlovac | Romi | 10.000,00 | 6.171,72 | 0,00 | 6.171,72 | 6.171,72 |
| Srbi | 4.000,00 | 2.648,30 | 0,00 | 2.648,30 | 2.648,30 |
| Mađari | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.515,65 | 3.984,35 | 8.500,00 |
| Općina | Podgorač | Srbi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Popovac | Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Općina | Šodolovci | Srbi | 52.852,54 | 33.469,06 | 0,00 | 33.469,06 | 33.469,06 |
| Općina | Viljevo | Srbi | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| Općina | Vladislavci | Mađari | 11.500,00 | 7.346,80 | 0,00 | 7.346,80 | 7.346,80 |
| **ukupno** | | | **1.743.526,38** | **1.632.573,53** | **397.306,00** | **1.185.007,76** | **1.614.313,76** |
| XV ŠIBENSKO-KNINSKA | | | | | | | |
| Županija | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | Bošnjaci | 155.000,00 | 13.158,00 | 13.158,00 | 0,00 | 13.158,00 |
| Srbi | 155.000,00 | 292.506,00 | 92.106,00 | 165.388,26 | 257.494,26 |
| Grad | Drniš | Srbi | 75.000,00 | 71.569,50 | 41.569,50 | 30.000,00 | 71.569,50 |
| Grad | Knin | Srbi | 140.000,00 | 138.728,17 | 41.950,00 | 96.778,17 | 138.728,17 |
| Grad | Skradin | Srbi | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.844,81 | 6.185,21 | 36.030,02 |
| Grad | Šibenik | Bošnjaci | 8.000,00 | 7.350,42 | 7.350,42 | 0,00 | 7.350,42 |
| Srbi | 125.000,00 | 120.257,62 | 110.257,62 | 10.000,00 | 120.257,62 |
| Grad | Vodice | Srbi | 46.117,46 | 56.117,46 | 46.117,46 | 10.000,00 | 56.117,46 |
| Općina | Biskupija | Srbi | 126.200,00 | 124.300,00 | 37.250,34 | 84.349,66 | 121.600,00 |
| Općina | Ervenik | Srbi | 155.000,00 | 155.000,00 | 106.674,00 | 48.326,00 | 155.000,00 |
| Općina | Kistanje | Srbi | 88.000,00 | 84.910,21 | 37.910,21 | 47.000,00 | 84.910,21 |
| **ukupno** | | | **1.103.317,46** | **1.093.897,38** | **564.188,36** | **498.027,30** | **1.062.215,66** |
| XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | | | | | | | |
| Županija | XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA | Rusini | 115.200,00 | 124.210,00 | 9.010,00 | 115.200,00 | 124.210,00 |
| Bošnjaci | 115.200,00 | 128.800,00 | 13.600,00 | 115.200,00 | 128.800,00 |
| Albanci | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Srbi | 115.200,00 | 126.590,00 | 11.390,00 | 115.200,00 | 126.590,00 |
| Mađari | 115.200,00 | 127.270,00 | 12.070,00 | 115.200,00 | 127.270,00 |
| Slovaci | 115.200,00 | 124.720,00 | 9.520,00 | 115.200,00 | 124.720,00 |
| Ukrajinci | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Nijemci | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Grad | Ilok | Srbi | 8.000,00 | 241,93 | 0,00 | 241,93 | 241,93 |
| Slovaci | 12.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Grad | Vinkovci | Srbi | 30.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Albanci | 30.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Mađari | 30.000,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| Grad | Vukovar | Srbi | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Rusini | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Ukrajinci | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| Mađari | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Općina | Bogdanovci | Rusini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Albanci | 0,00 | 2.999,93 | 0,00 | 2.999,93 | 2.999,93 |
| Ukrajinci | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Općina | Borovo | Srbi | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.370,52 | 23.629,48 | 40.000,00 |
| Općina | Drenovci | Bošnjaci | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Gunja | Bošnjaci | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Općina | Lovas | Srbi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Markušica | Srbi | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.854,00 | 36.146,00 | 40.000,00 |
| Općina | Negoslavci | Srbi | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| Općina | Nijemci | Srbi | 22.500,00 | 4.698,23 | 0,00 | 4.698,23 | 4.698,23 |
| Općina | Nuštar | Srbi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Mađari | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Stari Jankovci | Mađari | 30.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Srbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Općina | Tompojevci | Rusini | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Mađari | 1.500,00 | 1.484,89 | 1.484,89 | 0,00 | 1.484,89 |
| Srbi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Tordinci | Mađari | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Općina | Tovarnik | Srbi | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Općina | Trpinja | Srbi | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 30.000,00 |
| **ukupno** | | | **1.228.000,00** | **1.235.464,98** | **83.299,41** | **1.152.165,57** | **1.235.464,98** |
| XVII SPLITSKO-DALMATINSKA | | | | | | | |
| Županija | XVII SPLITSKO-DALMATINSKA | Mađari | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.548,00 | 18.952,00 | 20.500,00 |
| Albanci | 96.681,80 | 96.681,80 | 34.056,00 | 62.625,80 | 96.681,80 |
| Bošnjaci | 169.503,75 | 169.503,75 | 38.700,00 | 130.803,75 | 169.503,75 |
| Srbi | 207.222,06 | 207.222,06 | 38.700,00 | 168.522,06 | 207.222,06 |
| Slovenci | 98.285,00 | 98.285,00 | 37.152,00 | 61.133,00 | 98.285,00 |
| Talijani | 12.168,29 | 12.168,29 | 1.548,00 | 10.620,29 | 12.168,29 |
| Makedonci | 44.990,49 | 44.990,49 | 1.548,00 | 43.442,49 | 44.990,49 |
| Crnogorci | 15.582,63 | 15.582,63 | 1.548,00 | 14.034,63 | 15.582,63 |
| Rusi | 12.182,73 | 12.182,73 | 1.548,00 | 10.634,73 | 12.182,73 |
| Grad | Makarska | Srbi | 4.594,04 | 4.594,04 | 4.594,04 | 0,00 | 4.594,04 |
| Grad | Split | Albanci | 94.900,00 | 94.566,11 | 32.400,00 | 9.900,00 | 94.566,11 |
| Mađari | 60.900,00 | 57.969,35 | 2.160,00 | 8.889,94 | 57.969,35 |
| Bošnjaci | 94.900,00 | 96.841,03 | 32.400,00 | 6.637,39 | 96.841,03 |
| Makedonci | 94.900,00 | 94.497,50 | 32.400,00 | 9.170,20 | 94.497,50 |
| Slovenci | 94.900,00 | 85.918,92 | 32.400,00 | 9.900,00 | 85.918,92 |
| Srbi | 94.900,00 | 107.313,34 | 32.400,00 | 26.582,27 | 107.313,34 |
| Crnogorci | 94.900,00 | 108.810,10 | 32.400,00 | 6.444,00 | 108.810,10 |
| Grad | Vrlika | Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Općina | Dicmo | Srbi | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **ukupno** | | | **1.337.010,79** | **1.347.627,14** | **362.502,04** | **613.292,55** | **1.347.627,14** |
| XVIII ISTARSKA | | | | | | | |
| Županija | XVIII ISTARSKA | Talijani | 14.250,00 | 9.800,61 | 2.700,00 | 7.100,61 | 9.800,61 |
| Makedonci | 9.250,00 | 9.247,79 | 1.800,00 | 7.447,79 | 9.247,79 |
| Slovenci | 9.250,00 | 9.246,08 | 3.420,00 | 5.826,08 | 9.246,08 |
| Srbi | 9.250,00 | 5.497,49 | 0,00 | 5.497,49 | 5.497,49 |
| Albanci | 9.250,00 | 5.416,29 | 0,00 | 5.416,29 | 5.416,29 |
| Mađari | 3.000,00 | 2.863,30 | 0,00 | 2.863,30 | 2.863,30 |
| Bošnjaci | 9.250,00 | 9.250,00 | 2.520,00 | 6.730,00 | 9.250,00 |
| Romi | 9.250,00 | 9.056,20 | 0,00 | 9.056,20 | 9.056,20 |
| Česi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Crnogorci | 9.250,00 | 2.050,30 | 0,00 | 2.050,30 | 2.050,30 |
| Grad | Buje-Buie | Talijani | 25.697,62 | 14.316,34 | 0,00 | 14.316,34 | 14.316,34 |
| Grad | Buzet | Bošnjaci | 12.000,00 | 7.092,66 | 2.592,66 | 4.500,00 | 7.092,66 |
| Grad | Labin | Srbi | 50.000,00 | 47.619,56 | 2.168,00 | 45.451,56 | 47.619,56 |
| Bošnjaci | 76.000,00 | 74.932,67 | 11.956,96 | 62.975,71 | 74.932,67 |
| Grad | Novigrad-Cittanova | Albanci | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Talijani | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grad | Pazin | Talijani | 5.000,00 | 852,60 | 852,60 | 0,00 | 852,60 |
| Grad | Poreč-Parenzo | Bošnjaci | 27.650,00 | 24.191,00 | 0,00 | 24.191,99 | 24.191,99 |
| Slovenci | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Talijani | 27.650,00 | 27.650,00 | 0,00 | 27.650,00 | 27.650,00 |
| Albanci | 27.650,00 | 27.889,34 | 0,00 | 27.889,34 | 27.889,34 |
| Srbi | 27.650,00 | 25.240,95 | 0,00 | 25.240,95 | 25.240,95 |
| Grad | Pula-Pola | Slovenci | 63.000,00 | 58.015,75 | 23.705,16 | 34.310,59 | 58.015,75 |
| Mađari | 9.000,00 | 8.973,60 | 0,00 | 8.973,60 | 8.973,60 |
| Bošnjaci | 63.000,00 | 50.139,27 | 12.314,36 | 37.824,91 | 50.139,27 |
| Talijani | 63.000,00 | 59.817,27 | 22.473,72 | 37.343,55 | 59.817,27 |
| Romi | 63.000,00 | 66.456,96 | 28.629,61 | 37.827,35 | 66.456,96 |
| Crnogorci | 63.000,00 | 53.956,18 | 16.162,26 | 37.793,92 | 53.956,18 |
| Srbi | 63.000,00 | 63.534,59 | 26.474,92 | 37.059,67 | 63.534,59 |
| Albanci | 63.000,00 | 23.046,56 | 0,00 | 23.046,56 | 23.046,56 |
| Makedonci | 63.000,00 | 63.239,49 | 26.782,57 | 36.456,92 | 63.239,49 |
| Grad | Rovinj-Rovigno | Albanci | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bošnjaci | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Talijani | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Grad | Umag-Umago | Talijani | 27.500,00 | 25.476,00 | 0,00 | 25.476,00 | 25.476,00 |
| Bošnjaci | 25.000,00 | 23.729,54 | 0,00 | 23.729,54 | 23.729,54 |
| Slovenci | 25.000,00 | 24.950,00 | 0,00 | 24.950,00 | 24.950,00 |
| Srbi | 35.300,00 | 33.397,00 | 0,00 | 33.397,00 | 33.397,00 |
| Grad | Vodnjan-Dignano | Talijani | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Bošnjaci | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Romi | 6.000,00 | 5.820,00 | 0,00 | 5.820,00 | 5.820,00 |
| Crnogorci | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Fažana-Fasana | Srbi | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 60.879,99 | 60.879,99 |
| Bošnjaci | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.043,75 | 11.043,75 |
| Talijani | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Kršan | Bošnjaci | 25.000,00 | 37.654,74 | 8.124,00 | 29.530,74 | 37.654,74 |
| Općina | Medulin | Albanci | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Općina | Raša | Bošnjaci | 40.000,00 | 25.626,87 | 642,70 | 24.984,17 | 25.626,87 |
| Općina | Tar-Vabriga-Torre Abrega | Talijani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Vižinada-Visinada | Talijani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ukupno** | | | **1.300.697,62** | **1.070.047,00** | **193.319,52** | **873.652,21** | **1.066.971,73** |
| XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA | | | | | | | |
| Županija | XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA | Bošnjaci | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| Srbi | 61.500,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| Crnogorci | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| Grad | Dubrovnik | Bošnjaci | 191.000,00 | 191.000,00 | 61.200,00 | 129.800,00 | 191.000,00 |
| Srbi | 191.000,00 | 191.000,00 | 92.000,00 | 99.000,00 | 191.000,00 |
| Općina | Župa dubrovačka | Bošnjaci | 43.500,00 | 41.171,04 | 16.171,04 | 25.000,00 | 41.171,04 |
| **ukupno** | | | **557.500,00** | **555.171,04** | **169.371,04** | **385.800,00** | **555.171,04** |
| XX MEĐIMURSKA | | | | | | | |
| Županija | XX MEĐIMURSKA | Rusi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.996,93 | 29.996,93 |
| Romi | 100.000,00 | 20.598,62 | 6.284,23 | 14.314,39 | 20.598,62 |
| Srbi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Grad | Čakovec | Romi | 40.000,00 | 32.670,76 | 12.900,00 | 19.770,76 | 32.670,76 |
| Albanci | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srbi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Grad | Mursko Središće | Romi | 20.000,00 | 15.619,07 | 5.643,72 | 9.975,35 | 15.619,07 |
| Općina | Donja Dubrava | Romi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Kotoriba | Romi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Mala Subotica | Romi | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Općina | Nedelišće | Romi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Orehovica | Romi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Općina | Podturen | Romi | 2.000,00 | 96,54 | 0,00 | 0,00 | 96,54 |
| Općina | Pribislavec | Romi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ukupno** | | | **220.000,00** | **117.094,99** | **24.937,95** | **92.057,43** | **117.091,92** |
| XXI Zagreb | | | | | | | |
| Grad | XXI Zagreb | Rusi | 183.000,00 | 180.598,84 | 97.598,84 | 83.000,00 | 180.598,84 |
| Albanci | 662.000,00 | 658.156,58 | 375.156,58 | 283.000,00 | 658.156,58 |
| Crnogorci | 576.000,00 | 572.634,90 | 390.634,90 | 182.000,00 | 572.634,90 |
| Česi | 556.000,00 | 553.858,03 | 385.358,03 | 168.500,00 | 553.858,03 |
| Mađari | 588.000,00 | 583.681,41 | 413.681,41 | 170.000,00 | 583.681,41 |
| Makedonci | 512.000,00 | 510.093,50 | 328.093,50 | 182.000,00 | 510.093,50 |
| Romi | 573.800,00 | 547.535,39 | 338.148,39 | 209.387,00 | 547.535,39 |
| Slovenci | 585.000,00 | 575.185,24 | 363.185,24 | 212.000,00 | 575.185,24 |
| Srbi | 1.090.000,00 | 1.064.983,30 | 351.983,30 | 713.000,00 | 1.064.983,30 |
| Austrijanci | 161.100,00 | 159.362,98 | 84.962,98 | 74.400,00 | 159.362,98 |
| Bugari | 176.000,00 | 160.151,88 | 97.176,88 | 62.975,00 | 160.151,88 |
| Poljaci | 179.000,00 | 177.112,84 | 99.712,84 | 77.400,00 | 177.112,84 |
| Rusini | 102.000,00 | 99.790,32 | 24.790,32 | 75.000,00 | 99.790,32 |
| Slovaci | 166.000,00 | 161.903,14 | 84.303,14 | 77.600,00 | 161.903,14 |
| Talijani | 187.000,00 | 183.993,02 | 99.393,02 | 84.600,00 | 183.993,02 |
| Turci | 130.000,00 | 96.076,15 | 54.626,15 | 41.450,00 | 96.076,15 |
| Ukrajinci | 157.000,00 | 154.352,19 | 72.352,19 | 82.000,00 | 154.352,19 |
| Židovi | 184.100,00 | 182.962,98 | 100.962,98 | 82.000,00 | 182.962,98 |
| Bošnjaci | 787.000,00 | 783.240,12 | 376.240,12 | 407.000,00 | 783.240,12 |
| **ukupno** | | | **7.555.000,00** | **7.405.672,81** | **4.138.360,81** | **3.267.312,00** | **7.405.672,81** |
| **ukupno** | | | **25.185.831,01** | **23.737.496,12** | **10.310.891,35** | **12.821.127,12** | **23.826.399,38** |

1. Funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i financiranje rada u 2022.

*(Grad Zagreb)*

Funkcioniranje vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu i financiranje rada u 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **GRAD ZAGREB** | | I | II | III |
| **Redni**  **broj** | **Vijeće nacionalne**  **manjine** | **Ostvarivanje prava**  **propisanih u čl. 31.**  **st. 1 Ustav. Zakona**  **je uređeno aktima**  **jedinice samouprave**  **DA/NE** | **Iznos planiranih sredstava**  **za rad vijeća i**  **predstavnika nacionalnih manjina u**  **proračunu jedinice**  **samouprave za 2022.** | **Iznos ukupno**  **dodijeljenih**  **sredstava**  **vijećima i predstavnicima**  **nacionalnih manjina u proračunu**  **jedinice samouprave** | **Iznos sredstava**  **utrošenih za naknadu**  **troškova zaposlenih i**  **nagrade za rad**  **članova vijeća i**  **predstavnika** | **Iznos sredstava**  **utrošenih za**  **programe i**  **aktivnosti**  **vijeća, predstavnika**  **i Koordinacije** | **Ukupno utrošena**  **sred. za vijeća,**  **predstavnike i**  **Koordinaciju vijeća**  **i predstavnika nacionalnih manjina**  **Grada Zagreba** |
| 1. | Albanci |  | U Proračunu Grada |  | 375.156,58 | 283.000,00 | 658.156,58 |
| 2. | Bošnjaci |  | Zagreba za 2022. za rad |  | 376.240,12 | 407.000,00 | 783.240,12 |
| 3. | Crnogorci |  | svih vijeća, predstavnika i |  | 390.634,90 | 182.000,00 | 572.634,90 |
| 4. | Česi |  | Koordinacije vijeća i |  | 385.358,03 | 168.500,00 | 553.858,03 |
| 5. | Mađari |  | predstavnika nacionalnih |  | 413.681,41 | 170.000,00 | 583.681,41 |
| 6. | Makedonci |  | manjina Grada Zagreba |  | 328.093,50 | 182.000,00 | 510.093,50 |
| 7. | Romi |  | bilo je planirano ukupno |  | 338.148,39 | 209.387,00 | 547.535,39 |
| 8. | Slovenci |  |  |  | 363.185,24 | 212.000,00 | 575.185,24 |
| 9. | Srbi |  |  |  | 351.983,30 | 713.000,00 | 1.064.983,30 |
|  | **Predstavnik** |  | **7.959.000,00** | **7.787.965,12** |  |  |  |
|  | **nacionalne manjine** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Austrijanci | **DA** |  | **97,85%** | 84.962,98 | 74.400,00 | 159.362,98 |
| 2. | Bugari |  | Sredstva su u Proračunu |  | 97.176,88 | 62.975,00 | 160.151,88 |
| 3. | Poljska |  | ukupnim iznosima za sva |  | 99.712,84 | 77.400,00 | 177.112,84 |
| 4. | Rusi |  | vijeća, predstavnike i |  | 97.598,84 | 83.000,00 | 180.598,84 |
| 5. | Rusini |  | Koordinaciju vijeća i |  | 24.790,32 | 75.000,00 | 99.790,32 |
| 6. | Slovaci |  | predstavnika n.m., a ne |  | 84.303,14 | 77.600,00 | 161.903,14 |
| 7. | Talijani |  | pojedinačno za svako |  | 99.393,02 | 84.600,00 | 183.993,02 |
| 8. | Turci |  | vijeće, predstavnike i |  | 54.626,15 | 41.450,00 | 96.076,15 |
| 9. | Ukrajinci |  | Koordinaciju |  | 72.352,19 | 82.000,00 | 154.352,19 |
| 10. | Židovi |  |  |  | 100.962,98 | 82.000,00 | 182.962,98 |
| 11. | Koordinacija |  |  |  | 139.236,31 | 243.056,00 | 382.292,31 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPAN IZNOS SREDSTAVA** | |  |  |  | **4.277.597,12** | **3.510.368,00** | **7.787.965,12** |

1. Statističko praćenje građanskih, kaznenih i prekršajnih predmeta vezanih uz diskriminaciju, za 2022.

*(Ministarstvo pravosuđa i uprave)*







1. Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina za 2022. u:

* tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
* tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
* pravosudnim tijelima

**1.a. Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske – skupna tablica (podaci na dan 31. 12. 2022.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Tijela državne uprave, stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske** | | **Ministarstva** | | **Državne upravne organizacije** | | **Stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske** | | |
| Ukupno zaposlenih | **47.306** | | **42.986** | | **3.883** | | **437** | | |
| Pripadnici nacionalnih manjina | Broj pripadnika nacionalnih manjina | % pripadnika nacionalnih manjina | Broj pripadnika nacionalnih manjina | % pripadnika nacionalnih manjina | Broj pripadnika nacionalnih manjina | % pripadnika nacionalnih manjina | Broj pripadnika nacionalnih manjina | | % pripadnika nacionalnih manjina |
| Srbi | 911 | 1,93 | 828 | 1,93 | 78 | 2,01 | 5 | | 1,14 |
| Bošnjaci | 77 | 0,16 | 67 | 0,16 | 7 | 0,18 | 3 | | 0,69 |
| Talijani | 75 | 0,16 | 68 | 0,16 | 7 | 0,18 | 0 | | 0 |
| Mađari | 83 | 0,18 | 75 | 0,17 | 7 | 0,18 | 1 | | 0,23 |
| Slovenci | 31 | 0,07 | 21 | 0,05 | 8 | 0,21 | 2 | | 0,46 |
| Albanci | 33 | 0,07 | 28 | 0,07 | 5 | 0,13 | 0 | | 0 |
| Česi | 78 | 0,16 | 70 | 0,16 | 8 | 0,21 | 0 | | 0 |
| Romi | 11 | 0,02 | 9 | 0,02 | 1 | 0,03 | 1 | | 0,23 |
| Ostali | 127 | 0,27 | 111 | 0,26 | 16 | 0,41 | 0 | | 0 |
| Ukupno prip. nac. manj. | **1.426** | **3,01** | **1277** | **2,97** | **137** | **3,53** | **12** | **2,75** | |

**1.b. Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske – pojedinačno po tijelima (podaci na dan 31. 12. 2022.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Srbi** | | **Bošnjaci** | | **Talijani** | | **Mađari** | | **Slovenci** | | **Albanci** | | **Česi** | | **Romi** | | **Ostali** | | **Ukupno pripadnika nacionalnih manjina** | |
| **Tijela državne uprave, stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske** | Ukupan broj zaposlenih | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % | Broj zaposlenih | % |
| **MINISTARSTVA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 1.107 | 3 | 0,27 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,63 |
| Ministarstvo financija | 6.689 | 108 | 1,61 | 3 | 0,04 | 22 | 0,3 | 10 | 0,15 | 5 | 0,07 | 2 | 0,03 | 4 | 0,06 | 0 | 0 | 17 | 0,25 | 171 | 2,56 |
| Ministarstvo obrane | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 4 | 0,49 |
| Ministarstvo unutarnjih poslova | 25.729 | 583 | 2,27 | 49 | 0,19 | 29 | 0,11 | 55 | 0,21 | 7 | 0,03 | 23 | 0,09 | 49 | 0,19 | 8 | 0,03 | 75 | 0,29 | 878 | 3,41 |
| Ministarstvo pravosuđa i uprave | 3.491 | 66 | 1,89 | 7 | 0,20 | 3 | 0,09 | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | 4 | 0,11 | 1 | 0,03 | 5 | 0,14 | 92 | 2,64 |
| Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 692 | 12 | 1,73 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 20 | 2,89 |
| Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 770 | 5 | 0,65 | 0 | 0 | 6 | 0,78 | 1 | 0,13 | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,26 | 15 | 1,95 |
| Ministarstvo poljoprivrede | 856 | 15 | 1,75 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 2 | 0,23 | 1 | 0,12 | 0 | 0 | 5 | 0,58 | 0 | 0 | 3 | 0,35 | 27 | 3,15 |
| Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 464 | 6 | 1,29 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 2 | 0,43 | 0 | 0 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 2 | 0,43 | 13 | 2,80 |
| Ministarstvo zdravstva | 238 | 6 | 2,52 | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,42 | 8 | 3,36 |
| Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 401 | 4 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 10 | 2,49 |
| Ministarstvo kulture i medija | 382 | 3 | 0,79 | 0 | 0 | 2 | 0,52 | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 8 | 2,09 |
| Ministarstvo hrvatskih branitelja | 230 | 2 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,74 |
| Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 489 | 7 | 1,43 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,84 |
| Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 454 | 6 | 1,32 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,76 |
| Ministarstvo turizma i sporta | 185 | 2 | 1,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,62 |
| **Ukupno ministarstva** | **42.986** | 828 | 1,93 | 67 | 0,16 | 68 | 0,16 | 75 | 0,17 | 21 | 0,05 | 28 | 0,07 | 70 | 0,16 | 9 | 0,02 | 111 | 0,26 | 1.277 | 2,97 |
| **DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 158 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,43 |
| Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,52 |
| Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,17 | 0 | 0 | 1 | 2,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,35 |
| Središnji državni ured za demografiju i mlade | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Državna geodetska uprava | 1.100 | 32 | 2,91 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,27 | 1 | 0,09 | 6 | 0,55 | 54 | 4,91 |
| Državni inspektorat | 1.324 | 17 | 1,28 | 4 | 0,30 | 1 | 0,08 | 2 | 0,15 | 4 | 0,30 | 0 | 0 | 5 | 0,38 | 0 | 0,00 | 6 | 0,45 | 35 | 2,64 |
| Državni hidrometeorološki zavod | 343 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,58 | 13 | 3,79 |
| Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 84 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,76 |
| Državni zavod za mjeriteljstvo | 73 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,37 | 3 | 4,11 |
| Državni zavod za statistiku | 493 | 7 | 1,42 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | 10 | 2,03 |
| Hrvatska vatrogasna zajednica | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,83 |
| **Ukupno državne upravne organizacije** | **3.883** | 78 | 2,01 | 7 | 0,18 | 7 | 0,18 | 7 | 0,18 | 8 | 0,21 | 5 | 0,13 | 8 | 0,21 | 1 | 0,03 | 16 | 0,41 | 137 | 3,53 |
| **Stručne službe i uredi Vlade Republike Hrvatske** | **437** | 5 | 1,14 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,23 | 0 | 0,00 | 12 | 2,75 |
| Ukupno | **47.306** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.426** | **3,01** |

**Kratka analiza stanja u odnosu na 2021. godinu (razlika +/-):**

Na dan 31. prosinca 2022. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske bilo je zaposleno 47.306 službenika i namještenika, od kojih su njih 1.426 ili 3,01 % bili pripadnici nacionalnih manjina. Podaci razdijeljeni po narodnosnoj pripadnosti zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina pokazuju da je u navedenim tijelima, krajem 2022. godine, najviše bilo zaposleno Srba - 911, koji čine 1,93 % ukupnog broja zaposlenih; zatim Mađara - 83, koji čine 0,18 %; Čeha - 78, koji čine 0,16 % zaposlenih; Bošnjaka - 77, koji čine 0,16 % zaposlenih; Talijana - 75, koji čine 0,16 % zaposlenih; Albanaca - 33, koji čine 0,07 % zaposlenih; Slovenaca - 31, koji čine 0,07 % zaposlenih te 11 Roma, koji čine 0,02 % zaposlenih, dok se pripadnicima ostalih nacionalnih manjina izjasnilo 127 službenika i namještenika koji čine 0,27 % od ukupnog broja službenika i namještenika. Usporedba podataka o broju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2022. godine, ukazuje da je ukupan broj evidentiranih pripadnika nacionalnih manjina u predmetnim tijelima krajem 2022. godine bio manji za 13 zaposlenika u odnosu na kraj 2021. godine.

Naime, na dan 31. prosinca 2021. godine u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske bilo je zaposleno 47.501 službenika i namještenika, od kojih su njih 1.439 ili 3,03 % bili pripadnici nacionalnih manjina. Podaci razdijeljeni po narodnosnoj pripadnosti zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina pokazuju da je u navedenim tijelima, krajem 2021. godine, najviše bilo zaposleno Srba – 920, koji čine 1,94 % ukupnog broja zaposlenih; zatim Talijana - 77, koji čine 0,16 %; Mađara - 78, koji čine 0,16 % zaposlenih; Bošnjaka - 79, koji čine 0,17 % zaposlenih; Čeha - 79, koji čine 0,17 % zaposlenih; Slovenaca - 32, koji čine 0,07 % zaposlenih; Albanaca - 28, koji čine 0,06 % zaposlenih te 12 Roma, koji čine 0,03 % zaposlenih, dok se pripadnicima ostalih nacionalnih manjina izjasnilo 134 službenika i namještenika koji čine 0,28 % od ukupnog broja službenika i namještenika. Također, od ukupnog broja zaposlenih 47.306 u tijelima državne uprave i stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 2022. godine 1.898 službenika i namještenika izjasnilo se na druge načine (kao npr. kao neopredijeljeni, Muslimani, ostali) te isti nisu uvršteni u broj pripadnika nacionalnih manjina.

1. **Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u tijelima uprave jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na dan 31. prosinca 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Razina** | **Jedinica uprave** | **Broj ukupno zaposlenih** | | | | | | | **Nacionalna manjina** | **Broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina** | | | | | | | **% udio zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina** | **Razlika + / - u odnosu na 31.12.2021.** |
| **Rukovodeći službenici** |  | **Službenici** |  | **Namještenici** |  | **Ukupno** | **Rukovodeći službenici** |  | **Službenici** |  | **Namještenici** |  | **Ukupno** |
| **M** | **Ž** | **M** | **Ž** | **M** | **Ž** | **M** | **Ž** | **M** | **Ž** | **M** | **Ž** |
| **I ZAGREBAČKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | I ZAGREBAČKA | 4 | 8 | 59 | 205 | 6 | 4 | 286 | srpska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 0 |
| 2 | Grad | Dugo Selo | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Ivanić-Grad | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 1 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Jastrebarsko | 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Samobor | 5 | 3 | 33 | 43 | 1 | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Sveta Nedelja | 0 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Sveti Ivan Zelina | 1 | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Velika Gorica | 5 | 7 | 39 | 91 | 3 | 15 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grad | Vrbovec | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grad | Zaprešić | 6 | 8 | 11 | 29 | 4 | 2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Bedenica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Bistra | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Brckovljani | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Brdovec | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Dubrava | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Dubravica | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Farkaševac | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Gradec | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Jakovlje | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Klinča Sela | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Kloštar Ivanić | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Kravarsko | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Krašić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Križ | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Luka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Marija Gorica | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Orle | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Pisarovina | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Pokupsko | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Preseka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Pušća | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Rakovec | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Rugvica | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Stupnik | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Žumberak | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (35 JLPS) |  |  | 38 | 73 | 208 | 523 | 32 | 40 | 914 | srpska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,11 | 0 |
| **II KRAPINSKO-ZAGORSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | II KRAPINSKO-ZAGORSKA | 1 | 8 | 28 | 91 | 4 | 2 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grad | Donja Stubica | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Klanjec | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Krapina | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Oroslavje | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Pregrada | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Zabok | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Zlatar | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Bedekovčina | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Budinščina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Desinić | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Gornja Stubica | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Hrašćina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Hum na Sutli | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Jesenje | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Konjščina | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Kraljevec na Sutli | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Krapinske Toplice | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Kumrovec | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Lobor | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Marija Bistrica | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Mače | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Mihovljan | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Novi Golubovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Petrovsko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Radoboj | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Stubičke Toplice | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Sveti Križ Začretje | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Tuhelj | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Veliko Trgovišće | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Zagorska Sela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Zlatar Bistrica | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Đurmanec | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (33 JLPS) |  |  | 17 | 34 | 64 | 219 | 39 | 14 | 387 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **III SISAČKO-MOSLAVAČKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | III SISAČKO-MOSLAVAČKA\* | 1 | 8 | 40 | 153 | 2 | 5 | 209 | srpska\* | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2,39 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,39 | -1 |
| ruska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Grad | Glina\* | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 | 27 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,7 | 0 |
| 3 | Grad | Hrvatska Kostajnica\* | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | 0 |
| 4 | Grad | Kutina | 5 | 2 | 15 | 34 | 0 | 2 | 58 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 0 |
| češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,72 | 0 |
| 5 | Grad | Novska | 1 | 3 | 6 | 23 | 1 | 3 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Petrinja | 2 | 5 | 20 | 34 | 2 | 2 | 65 | srpska | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7,69 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3,08 | 0 |
| 7 | Grad | Popovača | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Sisak | 6 | 12 | 26 | 60 | 1 | 1 | 106 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,94 | 1 |
| češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,94 | 1 |
| 9 | Općina | Donji Kukuruzari\*\* | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Dvor\*\*\* | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 11 | Općina | Gvozd\*\*\* | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | srpska | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 |
| 12 | Općina | Hrvatska Dubica\*\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Jasenovac | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | srpska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 14 | Općina | Lekenik | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Lipovljani | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Majur\* | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 17 | Općina | Martinska Ves | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Sunja\*\* | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | albanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,33 | 0 |
| (srpska)\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Topusko\* | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | srpska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,18 | 0 |
| 20 | Općina | Velika Ludina | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (20 JLPS) | | | 17 | 43 | 136 | 380 | 17 | 22 | 615 | srpska | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 23 | 3,74 | 1 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1,14 | -1 |
| ruska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| češka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | 1 |
| albanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,16 | 0 |
| **IV KARLOVAČKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | IV KARLOVAČKA\* | 3 | 12 | 28 | 106 | 0 | 2 | 151 | srpska | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,65 | 0 |
| 2 | Grad | Duga Resa | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Karlovac | 1 | 11 | 26 | 102 | 1 | 5 | 146 | srpska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,37 | 1 |
| 4 | Grad | Ogulin\* | 0 | 3 | 8 | 20 | 3 | 1 | 35 | srpska | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14,29 | 0 |
| 5 | Grad | Ozalj | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Slunj | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Barilović | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Bosiljevo | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Cetingrad\*\* | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | (bošnjačka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Draganić | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Generalski Stol | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Josipdol | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Kamanje | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Krnjak\*\*\* | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | srpska | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | -1 |
| 15 | Općina | Lasinja | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Netretić | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Plaški\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | srpska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 |
| 18 | Općina | Rakovica | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Ribnik | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Saborsko\*\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Tounj | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Vojnić\* | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | srpska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 1 |
| 23 | Općina | Žakanje | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (23 JLPS) |  |  | 14 | 44 | 84 | 304 | 15 | 15 | 476 | srpska | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 19 | 3,99 | 1 |
| **V VARAŽDINSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | V VARAŽDINSKA | 13 | 18 | 27 | 97 | 4 | 0 | 159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grad | Ivanec | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Lepoglava | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Ludbreg | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Novi Marof | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Varaždin | 8 | 12 | 26 | 64 | 2 | 9 | 121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Varaždinske Toplice | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Bednja | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Beretinec | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Breznica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Breznički Hum | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Cestica | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Donja Voća | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Gornji Kneginec | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Jalžabet | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Klenovnik | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Ljubešćica | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Mali Bukovec | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Martijanec | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Maruševec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Petrijanec | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Sračinec | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Sveti Ilija | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Sveti Đurđ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Trnovec Bartolovečki | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Veliki Bukovec | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Vidovec | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Vinica | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Visoko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (29 JLPS) |  |  | 37 | 58 | 84 | 265 | 28 | 14 | 486 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA | 4 | 5 | 35 | 81 | 2 | 2 | 129 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,78 | 0 |
| 2 | Grad | Koprivnica | 6 | 15 | 16 | 32 | 0 | 3 | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Križevci | 3 | 1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 31 | talijanska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,23 | 0 |
| 4 | Grad | Đurđevac | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Općina | Drnje | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Općina | Ferdinandovac | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Gola | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Gornja Rijeka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Hlebine | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Kalinovac | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Kalnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Kloštar Podravski | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Koprivnički Bregi | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Koprivnički Ivanec | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Legrad | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Molve | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Novigrad Podravski | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Novo Virje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Peteranec | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Podravske Sesvete | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Rasinja | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 |
| 22 | Općina | Sokolovac | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Sveti Ivan Žabno | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Sveti Petar Orehovec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Virje | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Đelekovec | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (26 JLPS) | | | 24 | 40 | 79 | 198 | 26 | 15 | 382 | srpska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,52 | 0 |
| talijanska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0 |
| **VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA | 2 | 3 | 32 | 98 | 5 | 7 | 147 | srpska | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2,72 | 0 |
| češka | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4,76 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,04 | 0 |
| romska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,68 | 0 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,68 | 0 |
| 2 | Grad | Bjelovar | 2 | 5 | 21 | 42 | 3 | 4 | 77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Daruvar\* | 0 | 3 | 9 | 14 | 1 | 1 | 28 | srpska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7,14 | 1 |
| češka\* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7,14 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 0 |
| 4 | Grad | Garešnica | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 20 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Grad | Grubišno Polje\* | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 15 | srpska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 |
| češka\* | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26,67 | 0 |
| 6 | Grad | Čazma | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Berek | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Dežanovac\* | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | srpska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 |
| češka\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16,67 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 |
| 9 | Općina | Hercegovac | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28,57 | 1 |
| 10 | Općina | Ivanska | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Kapela | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Končanica\* | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | češka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
| 13 | Općina | Nova Rača | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Rovišće | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Severin | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Sirač | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | 0 |
| češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | 1 |
| 17 | Općina | Velika Pisanica | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | mađarska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 |
| 18 | Općina | Velika Trnovitica | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Veliki Grđevac | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Veliko Trojstvo | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Zrinski Topolovac | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Đulovac | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Šandrovac | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Štefanje | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (24 JLPS) | | | 16 | 28 | 90 | 217 | 19 | 18 | 388 | srpska | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2,58 | 0 |
| češka | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 19 | 4,9 | 2 |
| mađarska | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1,8 | 0 |
| romska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,26 | 0 |
| **VIII PRIMORSKO-GORANSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | VIII PRIMORSKO-GORANSKA | 5 | 7 | 72 | 252 | 5 | 3 | 344 | srpska | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 3,49 | -1 |
| talijanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,87 | -1 |
| slovenska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,58 | -1 |
| makedonska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,58 | 0 |
| ruska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 0 |
| albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 0 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1,16 | 0 |
| 2 | Grad | Bakar | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Cres | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Crikvenica | 4 | 8 | 8 | 27 | 1 | 0 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Delnice | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Kastav | 2 | 0 | 7 | 17 | 2 | 0 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Kraljevica | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Krk | 4 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grad | Mali Lošinj | 1 | 4 | 9 | 17 | 1 | 3 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grad | Novi Vinodolski | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grad | Opatija | 1 | 3 | 15 | 32 | 2 | 1 | 54 | muslimanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,85 | 0 |
| 12 | Grad | Rab | 3 | 3 | 7 | 15 | 0 | 1 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grad | Rijeka | 14 | 39 | 112 | 311 | 7 | 4 | 487 | srpska | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2,87 | -1 |
| talijanska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 0 |
| muslimanska | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,62 | 0 |
| neopredijeljena | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2,05 | -2 |
| slovenska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | Grad | Vrbovsko\* | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | srpska | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 35 | 0 |
| 15 | Grad | Čabar | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Baška | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Brod Moravice | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Dobrinj | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Fužine | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Jelenje | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Klana | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Kostrena | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Lokve | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Lopar | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Lovran | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Malinska-Dubašnica | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Matulji | 1 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Mošćenička Draga | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Mrkopalj | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Omišalj | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 16 | crnogorska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 0 |
| 31 | Općina | Punat | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Ravna Gora | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Skrad | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Vinodolska općina | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Viškovo | 3 | 2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 38 | srpska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,63 | 0 |
| 36 | Općina | Vrbnik | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Općina | Čavle | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (37 JLPS) | | | 66 | 118 | 308 | 886 | 26 | 22 | 1426 | srpska | 2 | 2 | 6 | 22 | 1 | 1 | 34 | 2,38 | -2 |
| talijanska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,14 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,21 | -1 |
| slovenska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,14 | -2 |
| makedonska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,14 | 0 |
| ruska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,07 | 0 |
| albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,07 | 0 |
| neopredijeljena | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 14 | 0,98 | -2 |
| muslimanska | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0,28 | 0 |
| crnogorska | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,14 | 0 |
| **IX LIČKO-SENJSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | IX LIČKO-SENJSKA\* | 1 | 20 | 26 | 85 | 3 | 2 | 137 | srpska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,46 | 0 |
| 2 | Grad | Gospić | 3 | 9 | 7 | 20 | 4 | 1 | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Novalja | 1 | 2 | 12 | 21 | 3 | 3 | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Otočac | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Senj | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | 2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Općina | Brinje | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Donji Lapac\*\*\* | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | srpska | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87,5 | 0 |
| 8 | Općina | Karlobag | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Lovinac\*\* | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Perušić | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Plitvička Jezera\* | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,14 | 0 |
| 12 | Općina | Udbina\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | srpska | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42,86 | -1 |
| 13 | Općina | Vrhovine\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | srpska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 |
| UKUPNO (13 JLPS) |  |  | 10 | 43 | 64 | 180 | 17 | 17 | 331 | srpska | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4,53 | -1 |
| **X VIROVITIČKO-PODRAVSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | X VIROVITIČKO-PODRAVSKA | 2 | 6 | 21 | 68 | 4 | 3 | 104 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,96 | 0 |
| 2 | Grad | Orahovica | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | srpska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13,33 | 0 |
| rusinska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 0 |
| 3 | Grad | Slatina | 5 | 4 | 10 | 13 | 3 | 2 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Virovitica | 4 | 10 | 17 | 13 | 1 | 2 | 47 | srpska | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6,38 | 0 |
| 5 | Općina | Crnac | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Općina | Gradina | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Lukač | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Mikleuš | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Nova Bukovica | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | slovačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Općina | Pitomača | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Sopje | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Suhopolje | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Voćin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Zdenci | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Čačinci | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Čađavica | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Špišić Bukovica | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (17 JLPS) | | | 19 | 31 | 66 | 138 | 18 | 16 | 288 | srpska | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2,08 | 0 |
| rusinska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,35 | 0 |
| slovačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| **XI POŽEŠKO-SLAVONSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XI POŽEŠKO-SLAVONSKA | 3 | 17 | 17 | 50 | 3 | 2 | 92 | mađarska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,09 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,09 | 1 |
| srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | Grad | Kutjevo | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Lipik | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 18 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,56 | 1 |
| 4 | Grad | Pakrac | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Pleternica | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Požega | 0 | 7 | 14 | 26 | 2 | 0 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Brestovac | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Jakšić | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Kaptol | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,5 | 0 |
| 10 | Općina | Velika | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Čaglin | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (11 JLPS) | | | 11 | 32 | 52 | 116 | 14 | 7 | 232 | mađarska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 1 |
| srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 0 |
| češka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,43 | 0 |
| **XII BRODSKO-POSAVSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XII BRODSKO-POSAVSKA | 4 | 4 | 32 | 112 | 7 | 8 | 167 | srpska | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2,4 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 0 |
| 2 | Grad | Nova Gradiška | 4 | 8 | 6 | 19 | 4 | 3 | 44 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | Grad | Slavonski Brod | 3 | 4 | 20 | 62 | 2 | 3 | 94 | romska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,06 | 1 |
| 4 | Općina | Bebrina | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Općina | Brodski Stupnik | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Općina | Bukovlje | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Cernik | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Davor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Donji Andrijevci | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Dragalić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Garčin | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Gornja Vrba | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Gornji Bogićevci | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Gundinci | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Klakar | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Nova Kapela | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Okučani\*\* | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Oprisavci | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Oriovac | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Podcrkavlje | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Rešetari | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Sibinj | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Sikirevci | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Slavonski Šamac | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Stara Gradiška | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Staro Petrovo Selo | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Velika Kopanica | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Vrbje | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Vrpolje | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (29 JLPS) | | | 21 | 36 | 78 | 256 | 57 | 24 | 472 | srpska | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0,85 | -1 |
| crnogorska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 0 |
| romska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,21 | 1 |
| **XIII ZADARSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XIII ZADARSKA | 10 | 3 | 47 | 193 | 5 | 9 | 267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grad | Benkovac | 1 | 2 | 7 | 17 | 0 | 2 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Biograd na Moru | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Nin | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 22 | srpska | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,55 | 0 |
| 5 | Grad | Obrovac\* | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,25 | 1 |
| 6 | Grad | Pag | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Zadar | 10 | 3 | 56 | 112 | 5 | 5 | 191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Bibinje | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Galovac | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Gračac\* | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | srpska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 |
| 11 | Općina | Jasenice | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Kali | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Kolan | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Kukljica | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Lišane Ostrovičke | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Novigrad | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Pakoštane | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Pašman | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Polača | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Poličnik | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Posedarje | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Povljana | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Preko | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Privlaka (Zadarska županija) | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Ražanac | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Sali | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Stankovci | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Starigrad | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Sukošan | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Sveti Filip i Jakov | 4 | 2 | 1 | 12 | 15 | 5 | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Tkon | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Vir | 1 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Vrsi | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Zemunik Donji | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Škabrnja | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (35 JLPS) |  |  | 51 | 46 | 196 | 472 | 51 | 46 | 862 | srpska | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,46 | 1 |
| **XIV OSJEČKO-BARANJSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XIV OSJEČKO-BARANJSKA\* | 13 | 42 | 75 | 236 | 15 | 13 | 394 | srpska\* | 1 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 29 | 7,36 | 0 |
| židovska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 |
| 2 | Grad | Beli Manastir\* | 1 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 25 | srpska\* | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Grad | Belišće | 2 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Donji Miholjac | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Našice | 2 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 33 | slovačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,06 | 0 |
| 6 | Grad | Osijek | 25 | 32 | 45 | 98 | 5 | 9 | 214 | srpska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,93 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,93 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,47 | -1 |
| bošnjačka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,93 | 0 |
| 7 | Grad | Valpovo | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Đakovo | 1 | 1 | 19 | 26 | 0 | 0 | 47 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Općina | Antunovac | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Bilje\* | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| mađarska\* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 11 | Općina | Bizovac | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Darda\* | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 23 | srpska\* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8,7 | -3 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,35 | 0 |
| romska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,35 | -1 |
| 13 | Općina | Donja Motičina | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Draž\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | mađarska | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28,57 | -1 |
| 15 | Općina | Drenje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Erdut\*\*\* | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | srpska | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 75 | 0 |
| 17 | Općina | Ernestinovo\* | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 11 | mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18,18 | 0 |
| 18 | Općina | Feričanci | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Gorjani | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | slovačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 |
| 20 | Općina | Jagodnjak\*\*\* | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | srpska | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 |
| 21 | Općina | Kneževi Vinogradi\* | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 10 | srpska\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 |
| mađarska\* | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 |
| 22 | Općina | Koška | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Levanjska Varoš | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Magadenovac | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Marijanci | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Petlovac | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11,11 | 0 |
| 27 | Općina | Petrijevci | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Podgorač | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Podravska Moslavina | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Popovac\*\* | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Punitovci\*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | (slovačka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Satnica Đakovačka | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Semeljci | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Strizivojna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Trnava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Općina | Viljevo | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Općina | Viškovci | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Općina | Vladislavci | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Općina | Vuka | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Općina | Čeminac | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Općina | Čepin | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Općina | Đurđenovac | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Općina | Šodolovci\*\*\* | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | srpska | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 |
| UKUPNO (43 JLPS) | | | 68 | 113 | 215 | 537 | 87 | 41 | 1061 | srpska | 4 | 4 | 17 | 33 | 1 | 1 | 60 | 5,66 | -4 |
| židovska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 |
| mađarska | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 | 1,32 | -1 |
| slovačka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,28 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | -1 |
| bošnjačka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,19 | 0 |
| romska | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,09 | -1 |
| **XV ŠIBENSKO-KNINSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XV ŠIBENSKO-KNINSKA\* | 6 | 14 | 25 | 116 | 1 | 2 | 164 | srpska\* | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,05 | 0 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,22 | 1 |
| 2 | Grad | Drniš | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Knin\* | 2 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 30 | srpska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,67 | -1 |
| 4 | Grad | Skradin\* | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,33 | 0 |
| 5 | Grad | Vodice | 3 | 1 | 11 | 17 | 1 | 3 | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Šibenik | 12 | 14 | 42 | 52 | 2 | 2 | 124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Bilice | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Biskupija\*\*\* | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | srpska | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | -1 |
| 9 | Općina | Civljane\*\*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | srpska | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 1 |
| 10 | Općina | Ervenik\*\*\* | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | srpska | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 100 | 0 |
| 11 | Općina | Kijevo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Kistanje\*\*\* | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | srpska | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 70 | 0 |
| 13 | Općina | Murter-Kornati | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Pirovac | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Primošten | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Promina | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Rogoznica | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Ružić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Tisno | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Tribunj | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Unešić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (21 JLPS) | | | 32 | 47 | 115 | 265 | 12 | 16 | 487 | srpska | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5,13 | -1 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,41 | 1 |
| **XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA\* | 6 | 6 | 74 | 159 | 7 | 9 | 261 | srpska | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4,98 | 2 |
| 2 | Grad | Ilok | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 18 | mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,56 | 0 |
| 3 | Grad | Otok | 3 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Vinkovci | 6 | 6 | 39 | 61 | 3 | 1 | 116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Vukovar\* | 5 | 8 | 26 | 38 | 3 | 2 | 82 | srpska\* | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15,85 | 1 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,22 | 0 |
| rusinska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,22 | 0 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,22 | 0 |
| 6 | Grad | Županja | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Andrijaševci | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Babina Greda | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Bogdanovci\* | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | rusinska\* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,5 | 0 |
| ukrajinska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| albanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | Općina | Borovo\*\*\* | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | srpska | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 |
| 11 | Općina | Bošnjaci | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Cerna | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Drenovci | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Gradište | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Gunja\* | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30,77 | 1 |
| 16 | Općina | Ivankovo | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Jarmina | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Lovas | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Markušica\*\*\* | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | srpska | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 100 | 1 |
| 20 | Općina | Negoslavci\*\*\* | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | srpska | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 100 | 1 |
| 21 | Općina | Nijemci | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Nuštar | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Stari Jankovci\*\* | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | (srpska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Stari Mikanovci | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Tompojevci\* | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | rusinska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | -1 |
| 27 | Općina | Tordinci\* | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | mađarska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 |
| 28 | Općina | Tovarnik | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Trpinja\*\*\* | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | srpska | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 83,33 | 2 |
| 30 | Općina | Vođinci | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Vrbanja | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Štitar | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (32 JLPS) | | | 32 | 51 | 185 | 377 | 44 | 31 | 720 | srpska | 1 | 3 | 20 | 20 | 1 | 3 | 48 | 6,67 | 7 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,42 | 0 |
| rusinska | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,42 | -1 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | 0 |
| ukrajinska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| albanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,56 | 1 |
| **XVII SPLITSKO-DALMATINSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XVII SPLITSKO-DALMATINSKA | 28 | 44 | 107 | 334 | 10 | 8 | 531 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 0 |
| slovenska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 0 |
| 2 | Grad | Hvar | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Imotski | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Kaštela | 3 | 5 | 43 | 65 | 52 | 26 | 194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grad | Komiža | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Makarska | 4 | 6 | 21 | 19 | 4 | 1 | 55 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,82 | 0 |
| 7 | Grad | Omiš | 4 | 5 | 11 | 18 | 16 | 3 | 57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Grad | Sinj | 0 | 6 | 11 | 14 | 1 | 1 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grad | Solin | 3 | 3 | 24 | 43 | 50 | 11 | 134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Grad | Split | 12 | 30 | 116 | 205 | 13 | 13 | 389 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grad | Stari Grad | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Grad | Supetar | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Grad | Trilj | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Grad | Trogir | 3 | 7 | 11 | 37 | 1 | 2 | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grad | Vis | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 10 | makedonska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 16 | Grad | Vrgorac | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Grad | Vrlika | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Baška Voda | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Bol | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Brela | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Cista Provo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Dicmo | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Dugi Rat | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 14 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,14 | 0 |
| 24 | Općina | Dugopolje | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Gradac | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Hrvace | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Jelsa | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Klis | 2 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Lećevica | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Lokvičići | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Općina | Lovreć | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Marina | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Milna | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Muć | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Nerežišća | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Općina | Okrug | 0 | 2 | 5 | 17 | 2 | 1 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Općina | Otok | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Općina | Podbablje | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Općina | Podgora | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Općina | Podstrana | 3 | 2 | 7 | 13 | 18 | 3 | 46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Općina | Postira | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Općina | Prgomet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Općina | Primorski Dolac | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Općina | Proložac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Općina | Pučišća | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,29 | 1 |
| 46 | Općina | Runovići | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Općina | Seget | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Općina | Selca | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Općina | Sutivan | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Općina | Sućuraj | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Općina | Tučepi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Općina | Zadvarje | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Općina | Zagvozd | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Općina | Zmijavci | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Općina | Šestanovac | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Općina | Šolta | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (56 JLPS) | | | 105 | 153 | 449 | 928 | 212 | 93 | 1940 | srpska | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,15 | 0 |
| slovenska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 |
| makedonska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 0 |
| albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 1 |
| **XVIII ISTARSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XVIII ISTARSKA\* | 20 | 31 | 44 | 193 | 7 | 4 | 299 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 0 |
| talijanska\* | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 5,35 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Grad | Buje-Buie\* | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 18 | talijanska | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 38,89 | 1 |
| 3 | Grad | Buzet | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Labin | 3 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 43 | bošnjačka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4,65 | 0 |
| 5 | Grad | Novigrad-Cittanova | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 27 | talijanska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,41 | 0 |
| 6 | Grad | Pazin | 2 | 5 | 8 | 26 | 1 | 1 | 43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Grad | Poreč-Parenzo | 3 | 4 | 25 | 34 | 1 | 2 | 69 | talijanska | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,9 | 0 |
| 8 | Grad | Pula-Pola | 2 | 6 | 50 | 122 | 1 | 6 | 187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grad | Rovinj-Rovigno | 8 | 9 | 16 | 43 | 2 | 3 | 81 | talijanska | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12,35 | 1 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,23 | 0 |
| rumunjska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,23 | 0 |
| 10 | Grad | Umag-Umago | 5 | 7 | 29 | 35 | 1 | 0 | 77 | srpska | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,9 | 0 |
| talijanska | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9,09 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 1 |
| muslimanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | -1 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,6 | 1 |
| 11 | Grad | Vodnjan-Dignano\* | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | 2 | 30 | talijanska | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 26,67 | -1 |
| 12 | Općina | Bale-Valle\* | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | talijanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | 0 |
| 13 | Općina | Barban | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Brtonigla-Verteneglio\* | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | talijanska | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 36,36 | 0 |
| 15 | Općina | Cerovlje | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Fažana-Fasana | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | srpska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9,09 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9,09 | 0 |
| 17 | Općina | Funtana-Fontane | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Gračišće | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Grožnjan-Grisignana\* | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | talijanska | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 |
| 20 | Općina | Kanfanar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Karojba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Kaštelir-Labinci-Castelliere-S. Domenica | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | talijanska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| 23 | Općina | Kršan | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Lanišće | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Ližnjan-Lisignano | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | talijanska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18,18 | 2 |
| 26 | Općina | Lupoglav | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Općina | Marčana | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Općina | Medulin | 3 | 2 | 9 | 29 | 3 | 3 | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Općina | Motovun-Montona | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Općina | Oprtalj-Portole | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | talijanska | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40 | 2 |
| 31 | Općina | Pićan | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Općina | Raša | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Općina | Sveta Nedelja | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Općina | Sveti Lovreč | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Općina | Sveti Petar u Šumi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Općina | Svetvinčenat | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Općina | Tar-Vabriga-Torre Abrega | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 | talijanska | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12,5 | 0 |
| 38 | Općina | Tinjan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Općina | Višnjan-Visignano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Općina | Vižinada-Visinada | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Općina | Vrsar-Orsera | 1 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Općina | Žminj | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (42 JLPS) | | | 69 | 97 | 255 | 673 | 38 | 36 | 1168 | srpska | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,43 | 0 |
| talijanska | 6 | 4 | 13 | 37 | 4 | 4 | 68 | 5,82 | 5 |
| mađarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0,6 | 0 |
| rumunjska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | 1 |
| muslimanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,09 | -1 |
| neopredijeljena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,17 | 1 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA | 11 | 22 | 43 | 146 | 2 | 6 | 230 | srpska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,43 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,3 | 0 |
| 2 | Grad | Dubrovnik | 5 | 8 | 110 | 138 | 7 | 10 | 278 | bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,72 | 0 |
| 3 | Grad | Korčula | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Metković | 2 | 2 | 9 | 14 | 0 | 3 | 30 | srpska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6,67 | 0 |
| 5 | Grad | Opuzen | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grad | Ploče | 3 | 1 | 6 | 18 | 1 | 1 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Blato | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Dubrovačko primorje | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Janjina | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Konavle | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Kula Norinska | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Lastovo | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Lumbarda | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Mljet | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Orebić | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Pojezerje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Slivno | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Smokvica | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Općina | Ston | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Trpanj | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Vela Luka | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Zažablje | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Župa dubrovačka | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (23 JLPS) | | | 36 | 57 | 206 | 388 | 18 | 30 | 735 | srpska | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,41 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,68 | 0 |
| **XX MEĐIMURSKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Županija | XX MEĐIMURSKA\*\* | 5 | 22 | 10 | 83 | 5 | 0 | 125 | (romska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grad | Mursko Središće | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Grad | Prelog | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Grad | Čakovec | 11 | 6 | 17 | 19 | 0 | 0 | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Općina | Belica | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Općina | Dekanovec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Općina | Domašinec | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Općina | Donja Dubrava | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Općina | Donji Kraljevec | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Općina | Donji Vidovec | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Općina | Goričan | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Općina | Gornji Mihaljevec | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Općina | Kotoriba | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Općina | Mala Subotica\*\* | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | (romska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Općina | Nedelišće | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Općina | Orehovica\*\* | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | (romska) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Općina | Podturen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Općina | Pribislavec\*\* | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | romska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 19 | Općina | Selnica | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Općina | Strahoninec | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Općina | Sveta Marija | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Općina | Sveti Juraj na Bregu | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Općina | Sveti Martin na Muri | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Općina | Vratišinec | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Općina | Šenkovec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Općina | Štrigova | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO (26 JLPS) |  |  | 30 | 44 | 57 | 168 | 27 | 12 | 338 | romska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| **XXI GRAD ZAGREB** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grad | Zagreb | 36 | 63 | 852 | 1814 | 172 | 79 | 3016 | srpska | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0,56 | -3 |
| češka | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,13 | -1 |
| talijanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 0,53 | -3 |
| slovenska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,17 | 0 |
| makedonska | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,13 | 0 |
| albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| nepoznata | 6 | 10 | 188 | 260 | 18 | 6 | 488 | 16,18 | -31 |
| UKUPNO (1 JLPS) | | | 36 | 63 | 852 | 1814 | 172 | 79 | 3016 | srpska | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 17 | 0,56 | -3 |
| češka | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,13 | -1 |
| talijanska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| mađarska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | 0 |
| njemačka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| bošnjačka | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 0,53 | -3 |
| slovenska | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,07 | 0 |
| crnogorska | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,17 | 0 |
| makedonska | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,13 | 0 |
| albanska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 0 |
| nepoznata | 6 | 10 | 188 | 260 | 18 | 6 | 488 | 16,18 | -31 |
| **UKUPNO (576 JLPS)** | | | 749 | 1251 | 3843 | 9304 | 969 | 608 | **16724** | **srpska** | **14** | **22** | **84** | **143** | **8** | **9** | **280** | **1,67** | **-2** |
| **bošnjačka** | **1** | **0** | **7** | **26** | **4** | **6** | **44** | **0,26** | **-4** |
| **češka** | **1** | **3** | **6** | **13** | **1** | **2** | **26** | **0,16** | **2** |
| **albanska** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **1** | **4** | **0,02** | **0** |
| **talijanska** | **7** | **5** | **13** | **39** | **4** | **4** | **72** | **0,43** | **5** |
| **mađarska** | **0** | **2** | **6** | **16** | **3** | **1** | **28** | **0,17** | **-1** |
| **romska** | **0** | **0** | **2** | **0** | **1** | **0** | **3** | **0,02** | **-1** |
| **slovenska** | **0** | **0** | **2** | **3** | **0** | **0** | **5** | **0,03** | **-2** |
| **makedonska** | **0** | **0** | **1** | **6** | **0** | **0** | **7** | **0,04** | **0** |
| **ruska** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0,01** | **-1** |
| **crnogorska** | **0** | **1** | **3** | **5** | **0** | **0** | **9** | **0,05** | **1** |
| **rusinska** | **1** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **4** | **0,02** | **-1** |
| **njemačka** | **0** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **3** | **0,02** | **0** |
| **židovska** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0,01** | **0** |
| **slovačka** | **0** | **0** | **0** | **2** | **0** | **1** | **3** | **0,02** | **-1** |
| **rumunjska** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** | **0,01** | **0** |
| **neopredijeljena** | **1** | **1** | **6** | **11** | **0** | **1** | **20** | **0,12** | **0** |
| **muslimanska** | **0** | **0** | **1** | **2** | **1** | **1** | **5** | **0,03** | **-1** |
| **nepoznata** | **6** | **10** | **188** | **260** | **18** | **6** | **488** | **2,92** | **-31** |
| **2.000** | | **13.147** | | **1.577** | | **UKUPNO manjine** | **24** | **33** | **128** | **261** | **21** | **24** | **491** | **2,94** | **-5** |
| **57** |  | **389** |  | **45** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* JLP(R )S** u kojima pripadnici nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima tih jedinica, odnosno u kojima imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima tih jedinica i to pravo ostvaruju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\* JLP(R )S** u kojima pripadnici nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima tih jedinica, odnosno u kojima imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima tih jedinica i to pravo ne ostvaruju | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **\*\*\* JLP(R )S** u kojima pripadnici nacionalne manjine čine većinu stanovništva (>50%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *U ukupni broj zaposlenih nacionalnih manjina nisu uračunati neopredijeljeni, nepoznati i Muslimani* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Grad Pula izvijestila je da se ni ove godine u Gradu Puli-Pola pitanje zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina ne može adekvatno pratiti. Zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u gradskoj upravi Grada Pule-Pola svakako ima, no zbog nepostojanja zakonske obveze izjašnjavanja pojedinaca o njihovoj nacionalnoj pripadnosti takva pitanja nisu ni postavljana te stoga nema uvida u stanje zaposlenih po nacionalnoj pripadnosti. Tijekom 2021.godine dodatne poteškoće stvarala je i sve zastupljenija zaštita osobnih podataka i s tim povezana nedostupnost osobnih podataka djelatnika koji se tiču njihove nacionalne pripadnosti. Grad Zagreb je vezano za vođenje podataka o zapošljavanju pripadnika nacionalnih manjina, izvijestio da je za 488 službenika, odnosna namještenika upravnih tijela Grada Zagreba podatak o nacionalnosti nepoznat, s obzirom na to da je sukladno članku 9. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka zabranjena obrada podataka koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, stoga niti jedan dokument novijeg datuma na sadrži podatak o nacionalnosti.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. **Podaci o broju zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u pravosudnim tijelima (s danom 31.12.2022.)**

**3 a)      Pravosuđe – dužnosnici u sudovima – skupna tablica na dan 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupno** | | **Republički sudovi** | | **Županijski sudovi** | | **Općinski sudovi** | | **Trgovački sudovi** | | **Upravni sudovi** | | **Odnos prema 31.12.2021.** |
| **(+/-)** |
| **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **%** |
| Srbi | 32 | 1,94 |  | 0,00 | 10 | 2,75 | 21 | 2,09 |  | 0,00 | 1 | 2,17 | -3,03 |
| Bošnjaci | 3 | 0,18 |  | 0,00 | 1 | 0,27 | 2 | 0,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Talijani | 2 | 0,12 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 0,20 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 1 | 0,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Slovenci | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Albanci | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Česi | 1 | 0,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,10 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Romi | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Ostali | 5 | 0,30 | 1 | 0,85 | 1 | 0,27 | 3 | 0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | -16,67 |
| **Ukupno** | **1.652** | | **117** | | **364** | | **1.006** | | **119** | | **46** | | **-1,67** |
| **od toga PNM** | **44** | **2,66** | **1** | **0,85** | **12** | **3,30** | **30** | **2,98** | **0** | **0,00** | **1** | **2,17** | **-4,35** |

**Napomena:**

\* Republički sudovi - Vrhovni sud RH, Visoki kazneni sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH

\* Ostali - kratko obrazloženje (3-Crnogorac, 1-Rusin, 1-Slovak)

**Kratka analiza stanja u odnosu na 2021. godinu (razlika +/-):**

Smanjen je ukupan broj dužnosnika u sudovima s 1.680 na 1.652, a broj pripadnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: PNM) smanjen je s 48 na 44. Broj dužnosnika na republičkim sudovima smanjen je sa 121 na 117, a broj PNM je ostaje isti i iznosi 1. Broj dužnosnika na županijskim sudovima smanjen je s 370 na 364, a i broj PNM smanjen je s 14 na 12. Broj dužnosnika na općinskim sudovima smanjen je s 1.019 na 1.006, a smanjen je i broj PNM s 32 na 31. Broj dužnosnika na trgovačkim sudovima smanjen je sa 121 na 119, a i broj PNM ostaje isti 0. Broj dužnosnika na upravnim sudovima smanjen je sa 49 na 46 dužnosnika, dok broj PNM ostaje isti i iznosi 1.

**3 b)      Pravosuđe - dužnosnici u državnim odvjetništvima - skupna tablica na dan 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupno** | | **DORH** | | **USKOK** | | **Županijska državna odvjetništva** | | **Općinska državna odvjetništva** | | **Odnos prema 31.12.2021.** |
| **(+/-)** |
| **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **%** |
| Srbi | 13 | 2,02 |  | 0,00 |  | 0,00 | 6 | 3,66 | 7 | 1,67 | -7,14 |
| Bošnjaci | 1 | 0,16 | 1 | 3,70 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Talijani | 1 | 0,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 1 | 0,16 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,61 |  | 0,00 | 0,00 |
| Slovenci | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Albanci | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Česi | 1 | 0,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,24 | 0,00 |
| Romi | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Ostali | 4 | 0,62 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,61 | 3 | 0,72 | 0,00 |
| **Ukupno** | **644** | | **27** | | **34** | | **164** | | **419** | | **1,42** |
| **od toga PNM** | **21** | **3,26** | **1** | **3,70** | **0** | **0,00** | **9** | **5,49** | **11** | **2,63** | **-4,55** |

**Napomena:**

\* Ostali - kratko obrazloženje (1-Crnogorac, 2-Makedonac, 1-Ukrajinac)

**Kratka analiza stanja u odnosu na 2021. godinu (razlika +/-):**

Povećan je broj dužnosnika u državnim odvjetništvima sa 635 na 644, a broj PNM je smanjen s 23 na 21. U DORH-u je broj dužnosnika povećan s 25 na 27, dok je broj PNM ostao isti i iznosi 1. U USKOK-u je broj dužnosnika povećan s 33 na 34, dok je broj PNM ostao isti i iznosi 0. U županijskim državnim odvjetništvima broj dužnosnika je povećan sa 162 na 164, a broj PNM smanjen je s 10 na 9. U općinskim državnim odvjetništvima broj dužnosnika povećao se s 415 na 419, a broj PNM smanjen je s 12 na 11.

**3 c)      Pravosuđe - službenici, namještenici i vježbenici u sudovima - skupna tablica na dan 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupno** | | **Republički sudovi** | | **Županijski sudovi** | | **Općinski sudovi** | | **Trgovački sudovi** | | **Upravni sudovi** | | **Odnos prema 31.12.2021.** |
| **(+/-)** |
| **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **%** |
| Srbi | 92 | 1,43 |  | 0,00 | 14 | 1,77 | 70 | 1,48 | 7 | 1,28 | 1 | 1,03 | -2,13 |
| Bošnjaci | 21 | 0,33 |  | 0,00 |  | 0,00 | 18 | 0,38 | 3 | 0,55 |  | 0,00 | 0,00 |
| Talijani | 14 | 0,22 |  | 0,00 |  | 0,00 | 14 | 0,30 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 6 | 0,09 |  | 0,00 | 1 | 0,13 | 3 | 0,06 | 2 | 0,36 |  | 0,00 | -25,00 |
| Slovenci | 3 | 0,05 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 0,04 |  | 0,00 | 1 | 1,03 | 0,00 |
| Albanci | 4 | 0,06 |  | 0,00 |  | 0,00 | 4 | 0,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Česi | 12 | 0,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 12 | 0,25 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Romi | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Ostali | 20 | 0,31 |  | 0,00 | 2 | 0,25 | 15 | 0,32 | 3 | 0,55 |  | 0,00 | -4,76 |
| **Ukupno** | **6.415** | | **263** | | **792** | | **4.715** | | **548** | | **97** | | **-1,19** |
| **od toga PNM** | **172** | **2,68** | **0** | **0,00** | **17** | **2,15** | **138** | **2,93** | **15** | **2,74** | **2** | **2,06** | **-2,82** |

**Napomena:**

\* Republički sudovi - Vrhovni sud RH, Visoki kazneni sud RH, Visoki upravni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH

\* podaci se odnose na zaposlene na određeno i neodređeno vrijeme

\* Ostali - kratko obrazloženje (7-Crnogorac, 1-Makedonac, 1-Musliman, 3-Nijemac, 1-Rusin, 3-Slovak, 4-Ukrajinac)

**Kratka analiza stanja u odnosu na 2021. godinu (razlika +/-):**

Ukupan broj službenika, namještenika i vježbenika na sudovima smanjen je sa 6.492 na 6.415, a broj pripadnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu PNM) smanjen je sa 199 na 172. Broj službenika, namještenika i vježbenika na republičkim sudovima smanjen je s 270 na 263, a broj PNM smanjen je 1 iznosi 0. Broj službenika, namještenika i vježbenika županijskim sudovima povećan je sa 773 na 792, a broj PNM smanjen je s 18 na 17. Broj službenika, namještenika i vježbenika na općinskim sudovima je smanjen s 4.784 na 4.715, a broj PNM smanjen je sa 164 na 138. Broj službenika, namještenika i vježbenika na trgovačkim sudovima smanjen je s 561 na 548, a broj PNM je povećan s 14 na 15. Broj službenika, namještenika i vježbenika na upravnim sudovima smanjen je sa 104 na 97, a broj PNM ostaje isti i iznosi 2.

**3 d)      Pravosuđe - službenici, namještenici i vježbenici u državnim odvjetništvima - skupna tablica na dan 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukupno** | | **DORH** | | **USKOK** | | **Županijska državna odvjetništva** | | **Općinska državna odvjetništva** | | **Odnos prema 31.12.2021.** |
| **(+/-)** |
| **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **Broj** | **%** | **%** |
| Srbi | 21 | 1,71 | 1 | 1,85 |  | 0,00 | 6 | 1,95 | 14 | 1,73 | -4,55 |
| Bošnjaci | 5 | 0,41 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,33 | 4 | 0,50 | 0,00 |
| Talijani | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Mađari | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Slovenci | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Albanci | 1 | 0,08 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,33 |  | 0,00 | 0,00 |
| Česi | 1 | 0,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 | 0,12 | 0,00 |
| Romi | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Ostali | 3 | 0,24 | 1 | 1,85 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 | 0,25 | 50,00 |
| **Ukupno** | **1.230** | | **54** | | **62** | | **307** | | **807** | | **0,65** |
| **od toga PNM** | **31** | **2,52** | **2** | **3,70** | **0** | **0,00** | **8** | **2,61** | **21** | **2,60** | **0,00** |

**Napomena:**

\* podaci se odnose na zaposlene na određeno i neodređeno vrijeme

\* Ostali - kratko obrazloženje (2-Slovak, 1-Ukrajinac)

**Kratka analiza stanja u odnosu na 2021. godinu (razlika +/-):**

Ukupan broj službenika, namještenika i vježbenika u državnim odvjetništvima povećan je s 1.222 na 1.230, a broj PNM smanjen je s 36 na 31. U DORH-u je broj službenika, namještenika i vježbenika povećan s 52 na 54, a broj PNM ostaje isti i iznosi 2. U USKOK-u je broj službenika, namještenika i vježbenika ostao isti i iznosi ukupno 62, a ostao je isti i broj PNM i iznosi 3. U županijskim državnim odvjetništvima broj službenika, namještenika i vježbenika povećan je s 306 na 307, a broj PNM smanjen je s 9 na 8. U općinskim državnim odvjetništvima broj službenika, namještenika i vježbenika povećan je s 802 na 807, a broj PNM smanjen je s 22 na 21.

1. Ukupni broj škola ne odgovara zbroju stupca jer se u 23 škole izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina prema modelu C. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ukupni broj škola ne odgovara zbroju stupca jer se u četiri škole izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina prema modelu C. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ukupni broj ustanova ne odgovara zbroju stupca zbog usklađivanja s iskazanim podacima u modelu C. [↑](#footnote-ref-3)
4. Djeca pripadnici srpske nacionalne manjine imaju organizirani predškolski odgoj u pet dječjih vrtića i jednoj osnovnoj školi. [↑](#footnote-ref-4)
5. Djeca pripadnici srpske nacionalne manjine imaju organizirani predškolski odgoj u pet dječjih vrtića i jednoj osnovnoj školi. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ukupni broj škola u modelu C ne odgovara zbroju stupca jer se u 19 škola izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ukupni broj škola u modelu C ne odgovara zbroju stupca jer se u 23 škole izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ukupni broj škola u modelu C ne odgovara zbroju stupca jer se u pet škola izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ukupni broj škola u modelu C ne odgovara zbroju stupca jer se u četiri škole izvodi nastava na dva ili više jezika nacionalnih manjina. [↑](#footnote-ref-9)
10. Na Sveučilištu u Rijeci djeluje i lektorat slovenskog jezika. [↑](#footnote-ref-10)