Številka: 1002-1633/2024-3130-1

Datum: 20. 12. 2024

ZADEVA: ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE PREHODA V NOV PLAČNI SISTEM IN PREVEDBE PLAČNEGA RAZREDA JAVNEGA USLUŽBENCA

# Ministrstvo za javno upravo je prejelo številna vprašanja, ki se nanašajo na postopek prevedbe plačnih razredov javnih uslužbencev. V nadaljevanju podajamo odgovore na najpogostejša vprašanja:

1. **Kako pripravimo nove akte o sistemizaciji delovnih mest?**

**Vprašanje:**

Kaj vse moramo popraviti v sistemizaciji s 1. 1. 2025?

**Odgovor:**

Če boste s 1. 1. 2025 akt o sistemizaciji delovnih mest spreminjali izključno za namen prevedbe, imate relativno enostavno delo. Vse kar morate v svojem aktu popraviti, je naslednje:

* v skladu z novimi uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede je treba v akte o sistemizaciji vnesti nove izhodiščne in končne plačne razrede;
* pri delovnih mestih bivše plačne skupine J je treba popraviti šifre delovnih mest, in sicer tako, da se uporabi ustrezna šifra iz plačne podskupine, v katero je bilo delovno mesto uvrščeno,
* pri delovnih mestih VII/1 tarifnega razreda se v aktih o sistemizaciji delovnih mest, razen za uradniška delovna mesta, kot pogoj izobrazbe po novem doda še: »višješolska izobrazba (prejšnja)«, ZSTSPJS namreč v 9. členu, ki ureja tarifne razrede in ravni potrebne izobrazbe oziroma usposobljenost, pri VII/1 tarifnem razredu določa tudi prejšnjo višješolsko izobrazbo (pojem »prejšnja« vključuje višješolske študijske programe, sprejete pred 1. 1. 1994 po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (Uradni list RS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89);
* pri delovnih mestih VI. tarifnega razreda se črta pogoj »višješolska izobrazba (prejšnja)«. V tej zvezi je treba upoštevati, da tudi zaposleni, ki so pridobili višješolsko izobrazbo (prejšnjo), izpolnjujejo pogoj za zasedbo delovnih mest v VI. tarifnem razredu, kar pomeni, da proračunski uporabnik ni dolžan teh zaposlenih, ki sedaj s to izobrazbo zasedajo delovno mesto v VI. tarifnem razredu, premestiti na delovno mesto v VII/1 tarifnem razredu;
* črtajte delovna mesta, ki jih je kolektivna pogodba ukinila, in vnesite delovna mesta, ki jih v ta namen določa kolektivna pogodba,
* črtajte delovna mesta, ki jih ne smete imeti v svojih aktih o sistemizaciji, in za javne uslužbence, ki ta delovna mesta zasedajo, poiščite druga ustrezna delovna mesta v istem tarifnem razredu.

Proračunskim uporabnikom, zlasti tistim, z velikim številom zaposlenih, predlagamo, naj z reorganizacijo oziroma spreminjanjem strukture delovnih mest počakajo, saj bodo sicer morali s 1. 1. 2025 hkrati s prevedbo plačnih razredov javnih uslužbencev urejati tudi premestitve oz. sklepati pogodbe o zaposlitvi za nova delovna mesta in določati plačne razrede na novih delovnih mestih. Če pa kolektivna pogodba predvideva premestitve s 1. 1. 2025, se temu seveda ne morejo izogniti.

1. **Na katerem delovnem mestu oz. nazivu se prevaja plačni razred javnega uslužbenca?**

**Vprašanje:**

Smo fakulteta. Imamo svojo knjižnico in računovodstvo, vendar nobenega knjižničarja ali bibliotekarja in nobenega računovodje. Zaposleni trenutno zasedajo delovna mesta Samostojni strokovni sodelavec. Ali je primeren čas, da spremenimo akt o sistemizaciji in s 1. 1. 2025 zaposlene razporedimo na bolj ustrezna delovna mesta?

**Odgovor:**

Osnovno pravilo prevajanja plačnega razreda javnega uslužbenca v novo plačno lestvico je, da se **plačni razred javnega uslužbenca prevaja na delovnem mestu oziroma v nazivu, ki ga zaseda 31. decembra 2024** (prvi odstavek 96. člena ZSTSPJS).

Zakon določa le dve izjemi, ko se plačni razred javnega uslužbenca prevaja na drugem delovnem mestu, kot ga javni uslužbenec zaseda na dan 31. 12. 2024, in sicer:

1. ko so kolektivna pogodba, uredba ali splošni akt drugega državnega organa (to so akti za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede) ukinili določeno delovno mesto oz. naziv in hkrati določili, na katero delovno mesto oz. naziv se javnega uslužbenca premakne (drugi odstavek 96. člena ZSTSPJS);
2. ko na dan 31. 12. 2024 javni uslužbenec zaseda delovno mesto, ki ga akt za uvrščanje, ki velja za uporabnika proračuna, od 1. 1. 2025 ne vsebuje več in ga v skladu s četrtim stavkom tretjega odstavka 14. člena ZSTSPJS v aktu o sistemizaciji ni možno povzeti (tretji odstavek 96. člena ZSTSPJS). Kot primer navajamo situacijo, ko je proračunski uporabnik, ki ni javni zavod RTV Slovenija, v akt o sistemizaciji vključil delovno mesto iz Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija.

Če bo proračunski uporabnik hkrati s prevedbo spreminjal tudi organizacijo in strukturo delovnih mest in javne uslužbence s 1. 1. 2025 premeščal na nova delovna mesta, to lahko naredi, vendar pri tem ne more izpustiti postopka prevedbe plačnega razreda javnega uslužbenca na delovnem mestu oz. nazivu, ki ga zaseda 31. decembra 2024. Šele, ko bo proračunski uporabnik prevedel plačni razred javnega uslužbenca, bo ugotovil, v kateri plačni razred je uvrščen v novi plačni lestvici in koliko napredovanj ima javni uslužbenec v novem plačnem sistemu na delovnem mestu, ki ga zaseda na 31. 12. 2024. Ob premestitvi oz. sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto mu bo določil plačni razred na novem delovnem mestu upoštevaje določila novega zakona (npr. 17. ali 18. člen ZSTSPJS). V tem primeru v akt o sistemizaciji delodajalec vključi zgolj delovno mesto, ki ga bo javni uslužbenec zasedel 1. 1. 2025.

Proračunskim uporabnikom, zlasti tistim, z velikim številom zaposlenih, priporočamo, naj z reorganizacijo počakajo oz. jo preložijo za mesec ali dva, saj bodo sicer morali s 1. 1. 2025 hkrati s prevedbo plačnih razredov javnih uslužbencev urejati tudi premestitve oz. sklepati pogodbe o zaposlitvi za nova delovna mesta. Če kolektivna pogodba predvideva premestitve s 1. 1. 2025, se temu seveda ne morejo izogniti.

1. **Kako prevedemo plačni razred javnega uslužbenca?**

**Vprašanje:**

Javni uslužbenec je 31. 12. 2024 na delovnem mestu z izhodiščem v 35. plačnem razredu in ima 10 napredovanj. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta v novi plačni lestvici je 20, za to delovno mesto so bili v kolektivni pogodbi določeni 3 plačni razredi za odpravo nesorazmerij. Kako določimo plačni razred javnega uslužbenca v novi plačni lestvici.

**Odgovor:**

Javnemu uslužbencu se ob prehodu v nov plačni sistem plačni razred, ki je podlaga za prevedbo, določi tako, da se mu na delovnem mestu oz. v nazivu, ki ga zaseda 31. decembra 2024, upošteva plačni razred, v katerega je javni uslužbenec uvrščen na dan 31. decembra 2024. Temu plačnemu razredu se prišteje število plačnih razredov, pridobljenih zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, določenih v aktu za uvrščanje. S pomočjo Priloge 4 ZSTSPJS ugotovimo plačni razred v novi plačni lestvici.

Upoštevaje drugi odstavek 97. člena ZSTSPJS se javni uslužbenec ne sme uvrstiti v nižji plačni razred, kot je seštevek izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta oz. naziva v novi plačni lestvici in števila plačnih razredov napredovanj javnega uslužbenca, doseženih na delovnem mestu oz. nazivu do vključno 31. decembra 2024.

Akti za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede vsebujejo posebne prevedbene tabele, kjer je za vsako delovno mesto oz. naziv (tudi za nova delovna mesta in nazive) natančno zapisan postopek prevedbe plačnega razreda delovnega mesta oz. naziva. Med drugim je tam zapisan podatek o plačnem razredu delovnega mesta oz. naziva na dan 31. 12 2024 in podatek o številu plačnih razredov za odpravo nesorazmerij.

Primer: Javni uslužbenec je 31. 12. 2024 na delovnem mestu z izhodiščem v 35 plačnem razredu in ima 10 napredovanj. Izhodiščni plačni razred delovnega mesta v novi plačni lestvici je 20, za to delovno mesto so bili v kolektivni pogodbi določeni 3 plačni razredi za odpravo nesorazmerij. Plačni razred javnega uslužbenca prevajamo v novo plačno lestvico na sledeč način:

* PR JU 31.12.2024 = 35 + 10 = 45;
* PR, ki je podlaga za prevedbo = 45 + 3 = 48 → prevedbena tabela (Priloga 4 ZSTSPJS) → 31. PR
* KONTROLA: izhodiščni PR DM v novi PL = 20; 20 + 10 = 30. PR
* PR JU 1. 1. 2025 je ugodnejši PR → **31. PR**

1. **Kako prevedemo plačni razred javnega uslužbenca, če je kolektivna pogodba ukinila delovno mesto, ki ga zaseda?**

**Vprašanje:**

Javni uslužbenec ima sklenjeno pogodbo za delovno mesto, ki je trenutno uvrščeno v 30 plačni razred. V novi kolektivni pogodbi tega delovnega mesta ni več. Kako izvedemo prevedbo javnega uslužbenca?

**Odgovor:**

Če je kolektivna pogodba ali drug akt za uvrščanje določeno delovno mesto oz. naziv ukinil, je hkrati (praviloma s posebno prilogo) predpisal, na katero delovno mesto oz. naziv premestimo javne uslužbence, ki zasedajo ukinjeno delovno mesto oz. naziv. Izbira delovnega mesta oz. naziva v teh primerih ni poljubna.

V primerih, ko je delovno mesto ali naziv ukinjeno postopamo po drugem odstavku 96. člena ZSTSPJS in plačni razred javnega uslužbenca, ki je podlaga za prevedbo, določimo tako, da se upošteva izhodiščni plačni razred delovnega mesta oz. naziva po premestitvi, kot je veljal na 31. decembra 2024. Plačnemu razredu iz prejšnjega stavka se prišteje število plačnih razredov napredovanj, ki jih javni uslužbenec v skladu s 17. členom ZSTSPJS lahko prenese na novo delovno mesto, in število plačnih razredov, ki so bili za določeno delovno mesto oz. naziv določeni z namenom odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. S pomočjo Priloge 4 ZSTSPJS ugotovimo plačni razred v novi plačni lestvici.

Upoštevaje drugi odstavek 97. člena ZSTSPJS se javni uslužbenec ne sme uvrstiti v nižji plačni razred, kot je seštevek izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta oz. naziva v novi plačni lestvici in števila plačnih razredov napredovanj javnega uslužbenca, doseženih na delovnem mestu oz. nazivu do vključno 31. decembra 2024.

Akti za uvrščanje delovnih mest in nazivov v plačne razrede vsebujejo posebne prevedbene tabele, kjer je za vsako delovno mesto oz. naziv (tudi za nova delovna mesta in nazive) natančno zapisan postopek prevedbe plačnega razreda delovnega mesta oz. naziva. Med drugim je tam zapisan podatek o plačnem razredu delovnega mesta oz. naziva na dan 31. 12. 2024 in podatek o številu plačnih razredov za odpravo nesorazmerij.

1. **Prevajanje plačnega razreda javnega uslužbenca, če delovnega mesta zaradi reorganizacije ni več v aktu o sistemizaciji delovnih mest**

**Vprašanje:**

V aktu o sistemizaciji bomo ukinili delovno mesto, na katerem je zaposlen javni uslužbenec, ter ga premestili na drugo delovno mesto. Plačni razred na katerem delovnem mestu mu prevajamo?

**Odgovor:**

Če se delovna mesta ukinjajo zgolj v aktu o sistemizaciji zaradi reorganizacije (in ne zaradi ukinjanja delovnih mest s kolektivno pogodbo), potem se plačni razred javnih uslužbencev prevaja na delovnem mestu, ki ga zasedajo 31. decembra 2024, skladno s prvim odstavkom 96. člena ZSTSPJS. Na delovnem mestu, za katerega sklenejo novo pogodbo o zaposlitvi, se ne prevaja njihovega plačnega razreda, ampak se jim plačni razred (že v novi plačni lestvici) določi na podlagi 17. oz. 18. člena ZSTSPJS, upoštevaje plačni razred in število napredovanj, ki so jih dobili s prevedbo. Če sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto v istem tarifnem razredu in s prevedbo dobi npr. 6 napredovanj na delovnem mestu, teh šest napredovanj prenese na drugo delovno mesto (17. člen ZSTSPJS). Če pa sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto v višjem tarifnem razredu, se napredovanja ne prenašajo, ampak se javni uslužbenec uvrsti v izhodiščni plačni razred delovnega mesta, oziroma se njegovemu plačnemu razredu doda en plačni razred, če je ta višji ali enak izhodiščnemu plačnemu razredu delovnega mesta (18. člen ZSTSPJS).

Če delovno mesto ukinja kolektivna pogodba, se plačni razred javnih uslužbencev, v skladu z drugim odstavkom 96. člena ZSTSPJS, prevaja na delovnem mestu, za katero v skladu z določili kolektivne pogodbe sklene pogodbo o zaposlitvi s 1. 1. 2024.

1. **Kako prevedemo plačni razred javnega uslužbenca, če je zaposlen na delovnem mestu, ki ga delodajalec ne sme imeti v aktu o sistemizaciji delovnih mest?**

**Vprašanje:**

Zanima me, kako postopati v primeru, ko smo vzeli delovno mesto iz Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija. Kako v tem primeru izvesti prevedbo plačnega razreda javnega uslužbenca.

**Odgovor:**

Če javni uslužbenec zaseda delovno mesto, ki ga delodajalec ne sme vključiti v akt o sistemizaciji delovnih mest, mu mora delodajalec poiskati drugo ustrezno delovno mesto. ZSTSPJS v tretjem odstavku 96. člena določa, da delodajalec javnega uslužbenca s 1. januarjem 2025 premesti ali mu ponudi v podpis pogodbo o zaposlitvi za drugo ustrezno delovno mesto v istem tarifnem razredu iz akta za uvrščanje, ki velja za uporabnika proračuna ali iz druge kolektivne pogodbe ali uredbe, skladno z drugim stavkom tretjega odstavka 14. člena ZSTSPJS.

Javnemu uslužbencu se v tem primeru plačni razred, ki je podlaga za prevedbo, določi v skladu z drugim odstavkom 96. člena ZSTSPJS, in sicer tako, da se upošteva plačni razred delovnega mesta ali naziva po premestitvi, kot je veljal 31. decembra 2024. Plačnemu razredu iz prejšnjega stavka se prišteje število plačnih razredov napredovanj, ki jih javni uslužbenec v skladu s 17. členom ZSTSPJS lahko prenese na delovno mesto po premestitvi, in število plačnih razredov, pridobljenih zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah na tem drugem delovnem mestu oziroma v nazivu, določenih v aktu za uvrščanje.

1. **Iz katerih kolektivnih pogodb lahko proračunski uporabniki povzemajo delovna mesta oz. nazive v svoj akt o sistemizaciji?**

**Vprašanje:**

V aktu o sistemizaciji imamo delovna mesta iz drugih kolektivnih pogodb, ki jih moramo zamenjati. Zanima me, katera delovna mesta lahko vključimo v naš akt o sistemizaciji.

**Odgovor:**

Tretji odstavek 14. člena ZSTSPJS določa, da se delovna mesta oz. nazivi in njihovi plačni razredi v akte o sistemizaciji povzame **iz akta za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, ki velja za uporabnika proračuna**. Za državno upravo torej iz KPDU, za šole iz KPVIZ, za javne agencije iz uredbe, ki velja zanje, itn.

V aktih o sistemizaciji se izjemoma lahko določi delovno mesto oz. naziv, ki ga ureja kolektivna pogodba oz. uredba za drugo dejavnost, in sicer če gre za delovno mesto, ki ga kolektivna pogodba za dejavnost oz. uredba, ki velja za uporabnika proračuna, ne vsebuje in ga delodajalec nujno potrebuje za izvajanje nalog. Pri tem se v aktu o sistemizaciji upošteva uvrstitev v plačni razred iz te kolektivne pogodbe

oz. uredbe.

Delovnih mest iz plačnih podskupin strokovno - tehničnih in administrativnih delovnih mest (C9, D9, E9, F9, G9, H9, I9, K9), ki jih urejajo kolektivne pogodbe oz. uredbe za drugo dejavnost, ni dovoljeno povzemati v akte o sistemizaciji. Proračunski uporabnik mora v svoj akt o sistemizaciji vključiti delovna mesta iz plačne podskupine X9 (C9, D9, E9, F9, G9, H9, I9, K9), ki so del akta za uvrščanje delovnih mest v plačne razrede, ki velja za uporabnika proračuna. Osnovna šola torej lahko v svoj akt o sistemizaciji delovnih mest vključi le delovna mesta iz plačne podskupine D9, ne pa tudi delovnih mest iz drugih plačnih podskupin z oznako X9.

Prav tako proračunski uporabniki v svoje akte o sistemizaciji delovnih mest ne smejo vključevati delovnih mest in nazivov, ki jih urejajo zavodske kolektivne pogodbe (RTV Slovenija, JGZ Brdo) in splošni akti drugih državnih organov (npr. Državni zbor, Informacijski pooblaščenec).

1. **Kako prevedemo plačni razred javnega uslužbenca, ki ima 31. 12.2024 določen plačni razred z odbitkom po 14. členu ZSPJS**

**Vprašanje:**

Javni uslužbenec nima ustrezne izobrazbe za delovno mesto, zato ima plačni razred na delovnem mestu v VII/2 tarifnem razredu danes določen z odbitkom plačnega razreda v skladu s 14. členom ZSPJS. Ali lahko ostane na istem delovnem mestu ali ga moramo premakniti drugam? Kako mu prevedemo plačni razred?

**Odgovor:**

Četrti odstavek 96. člena ZSTSPJS določa, da se javnemu uslužbencu, ki ima na dan 31. decembra 2024 določeno plačo v skladu 14. členom ZSPJS, plačni razred, ki je podlaga za prevedbo, določi tako, da se plačnemu razredu javnega uslužbenca na dan 31. decembra 2024, brez zmanjšanja osnovne plače v skladu s 14. členom ZSPJS, prišteje število plačnih razredov, pridobljenih zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, določenih v aktih za uvrščanje. Ta plačni razred poiščemo v Prilogi 4 ZSTSPJS.

Upoštevaje drugi odstavek 97. člena ZSTSPJS se javni uslužbenec ne sme uvrstiti v nižji plačni razred, kot je seštevek izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta oz. naziva v novi plačni lestvici in števila plačnih razredov napredovanj javnega uslužbenca, doseženih na delovnem mestu oz. nazivu do vključno 31. decembra 2024.

Tega javnega uslužbenca pred ali po prehodu v nov plačni sistem ni treba razporejati na novo delovno mesto, za katero bi izpolnjeval pogoj izobrazbe. Če pa bi spreminjali organizacijo dela in v aktu o sistemizaciji delovnih mest tega delovnega mesta ne bi več imeli, bi temu javnemu uslužbencu lahko ponudili pogodbo o zaposlitvi le za delovno mesto, ki ustrezajo njegovi izobrazbi, torej, če ima izobrazbo, ki je predvidena za zasedbo delovnih mest v tarifnem razredu VII/1, za delovno mesto v tem tarifnem razredu. Spregled izobrazbe za delovna mesta v VII/2 tarifnem razredu namreč ni mogoč, razen za delovna mesta na področju zagotavljanja upravljanja in varnosti informacijsko-komunikacijskih sistemov na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZSTSPJS ali če področni zakon omogoča spregled izobrazbe za delovna mesta v VII/2.

1. **Prevedba plačnega razreda pripravnika**

**Vprašanje:**

Prosim za primer, kako se prevede plačni razred za pripravnika na delovnem mestu bolničar negovalec. Na 31. 12. 2024 ima plačni razred določen na način, da smo izhodiščnemu plačnemu razredu delovnega mesta odšteli 6 plačnih razredov, torej 18 – 6 = 12.

**Odgovor:**

Plačni razred pripravnikov se ne prevaja. Tako določa peti odstavek 96. člena ZSTSPJS:

S 1. januarjem 2025 se pripravnika uvrsti v plačni razred, ki je za 4 plačne razrede nižji od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta, ki ga zasedejo.

1. **Določitev plačnega razreda javnih uslužbencev plačne skupine B v novi plačni lestvici**

**Vprašanje:**

Kako prevedemo plačni razred direktorja, ker ni določenih nesorazmerij? Kako jim določimo plačo v prehodnem obdobju?

**Odgovor:**

Plačni razred direktorja se ne prevaja v novo plačno lestvico, ampak se direktorju s 1. 1. 2025 določi plačni razred v skladu z novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 99/24).

S 1. 1. 2025 znaša osnovna plača direktorja seštevek vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščen 31. 12. 2024, in 1. obroka razlike. Razlika se mu izračuna kot razlika med vrednostjo plačnega razreda, v katerega je uvrščen 1. 1. 2025, in vrednostjo plačnega razreda, v katerega je bil uvrščen 31. 12. 2024.

1. **Kdo direktorju določi plačni razred?**

**Vprašanje:**

Smo javni zavod, v uredbi ni navedeno, kdo določi plačni razred direktorja. Kdo mu določi plačni razred?

**Odgovor:**

Tretji odstavek 54. člena ZSTSPJS določa, da plačni razred za določitev osnovne plače direktorjev določi predstojnik oziroma organ, pristojen za imenovanje ob upoštevanju razponov plačnih razredov, kriterijev in metodologije za uvrstitev delovnih mest, ki jih določi vlada z uredbo.

Ko je direktor istočasno predstojnik, mu plačni razred določi organ, pristojen za njegovo imenovanje.

Čeprav generalnega direktorja direktorata in generalnega sekretarja ministrstva imenuje vlada, bo, upoštevaje navedeno določbo ZSTSPJS, plačni razred obema direktorjema določil predstojnik, torej minister.

Plačni razred direktorjem, ki niso predstojniki, po novem določijo predstojniki in ne organi, pristojni za njihovo imenovanje.

Plačni razred direktorjem, ki so predstojniki (npr. direktorji organov v sestavi, direktorji vladnih

služb) določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, torej vlada.

Načelnikom upravnih enot plačni razred določi minister za javno upravo, direktorjem občinskih uprav pa župan (načelniki upravnih enot so predstojniki, imenuje pa jih minister, pristojen za javno upravo; direktorji občinskih uprav niso predstojniki, imenuje pa jih župan).

Plačni razred namestnikom, pomočnikom oziroma strokovnim direktorjem, na predlog direktorja

določi organ upravljanja na predlog predstojnika oziroma organa, pristojnega za njegovo

imenovanje.

1. **Javni uslužbenec ima pogodbo o zaposlitvi v mirovanju. Kako postopamo ob prehodu v nov plačni sistem?**

**Vprašanje:**

Kako je s prevedbo plačnega razreda javnega uslužbenca, ki je trenutno na mirovanju?

**Odgovor:**

Osmi odstavek 96. člena ZSTSPJS določa, da se javnim uslužbencem, ki jim pogodba o zaposlitvi na dan 31. decembra 2024 miruje, za namen določitve plače po prenehanju mirovanja plačni razred, ki je podlaga za prevedbo, določi tako, da se izhodiščnemu plačnemu razredu delovnega mesta na dan 31. decembra 2024, ki ga je zasedal pred mirovanjem, prišteje število plačnih razredov napredovanj, ki jih je dosegel na tem delovnem mestu. Temu plačnemu razredu se prišteje število plačnih razredov, pridobljenih zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, določenih v aktu za uvrščanje. Tudi v tem primeru se upošteva drugi odstavek 97. člena ZSTSPJS, ki določa, da javni uslužbenec ne sme biti uvrščen v nižji plačni razred, kot je seštevek izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta oziroma naziva v novi plačni lestvici in števila plačnih razredov napredovanj javnega uslužbenca, doseženih na tem delovnem mestu ali nazivu do vključno 31. decembra 2024.

1. **Kako postopati, če bodo v šolstvu odločbe o napredovanju v naziv izdane po 1. 1. 2025 z veljavnostjo od 1. 12. 2024?**

**Vprašanje:**

Smo OŠ. Učitelja razrednika prevedemo v nov plačni sistem. Do poletja bo verjetno dobil odločbo o nazivu SVETOVALEC, ki bo veljala od 1. 12. 2024. Kako potem urediti papirje in narediti poračun, da bo pravilno?

**Odgovor:**

Plačni razred javnega uslužbenca prevedete na podlagi podatkov, ki so relevantni v času prevedbe in izdaje aneksa. Če bo odločba o napredovanju v naziv izdana šele v letu 2025, boste morali prevedbo plačnega razreda javnega uslužbenca popraviti in prevedeni plačni razred izračunati na novo. Temu bo sledil tudi poračun plače javnega uslužbenca za celotno obdobje od 1. 12. 2024 dalje.

1. **Prevedba plačnih razredov in spregled izobrazbe po 105. členu ZSTSPJS**

**Vprašanje:**

Kako se izvede prevedbo v primeru prerazporeditve javnega uslužbenca na novo delovno mesto s spregledom izobrazbe – ali se prevedbo izvaja na novem delovnem mestu? Delavec, razvrščen na delovno mesto J016043 - višji strokovni sodelavec v spl. službah VI izpolnjuje po 9. členu ZSTSPJS pogoj za uvrstitev v tarifni razred VII/1 - raven izobrazbe 16102. Ali se mu pri prevedbi v višji tarifni razred dosežena napredovanja prenesejo?

**Odgovor:**

Plačni razred javnega uslužbenca prevajate na delovnem mestu, ki ga zaseda 31. 12. 2024, in ne na delovnem mestu, na katero ga želite premestiti s 1. 1. 2025. Če ga boste s 1. 1. 2025 s spregledom izobrazbe premestili na delovno mesto v višjem tarifnem razredu, mu boste na tem delovnem mestu določili plačni razred upoštevaje 18. člen ZSTSPJS. Ta določa, da če bi bil javni uslužbenec, ki se zaradi premestitve ali sklenitve pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto oziroma imenovanja v naziv v višjem tarifnem razredu pri istem ali drugem delodajalcu, z uvrstitvijo v izhodiščni plačni razred delovnega mesta oziroma naziva uvrščen v nižji ali isti plačni razred, kot ga je dosegel z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v nazivu pred to premestitvijo ali sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi, se mu plačni razred na novem delovnem mestu oziroma v nazivu določi tako, da se že doseženi plačni razred na delovnem mestu oziroma v nazivu pred premestitvijo oziroma sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma pred imenovanjem v naziv poveča za en plačni razred. Pri tem javnega uslužbenca ni mogoče uvrstiti v višji plačni razred, kot znaša končni plačni razred delovnega mesta oziroma naziva.

Če imate v konkretnem primeru v mislih javnega uslužbenca, ki ima izobrazbo višješolska izobrazba (prejšnja), ta javni uslužbenec v skladu z novim zakonom izpolnjuje pogoj za zasedbo delovnega mesta v VII/1 tarifnem razredu in instituta spregleda izobrazbe ni treba uporabiti. Se mu pa plačni razred na novem delovnem mestu določi na način, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, saj sklene pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto v višjem tarifnem razredu.

1. **Aneks ali pogodba o zaposlitvi?**

**Vprašanje:**

Ali je potrebno ob prevedbi skleniti pogodbo o zaposlitvi ali aneks k obstoječi pogodbi? Kaj izdamo javnemu uslužbencu, če se spremeni le šifra delovnega mesta (ukinitev plačne skupine J)?

**Odgovor:**

Če se javnemu uslužbencu zgolj prevede plačni razred v novo plačno lestvico, zadostuje aneks, če pa se ga s 1. 1. 2025 zaposli na drugo delovno mesto, mu je treba izročiti pogodbo o zaposlitvi. Zakon o javnih uslužbencih sicer določa, da v primeru premestitve na novo delovno mesto zadostuje aneks, zato se lahko proračunski uporabniki, za katere velja omenjeni zakon, poslužijo tudi aneksa.

Delovna mesta plačne skupine J so zaradi premika v drugo plačno podskupino dobila nove šifre. Zgolj sprememba šifre ne pomeni novega delovnega mesta. Javnim uslužbencem, katerih plačni razred se prevaja na teh delovnih mestih, se izroči aneks k pogodbi o zaposlitvi.

1. **Uvrstitev čez končni plačni razred delovnega mesta**

**Vprašanje:**

Glede na to, da se ob prevedbi lahko zgodi, da se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, ki je višji od razpona plačnih razredov na delovnem mestu ali v nazivu (in bo posledično uvrščen za več kot 10 PR višje od izhodiščnega plačnega razreda delovnega mesta; npr. za 13 plačnih razredov na izhodiščem), me zanima, kaj to pomeni za ostale javne uslužbence na istem delovnem mestu, ki ob prevedbi niso uvrščeni čez končni plačni razred delovnega mesta. Ali bodo ti javni uslužbenci lahko kdaj kasneje uvrščeni v isti plačni razred (to je +13 PR od izhodiščnega PR)?

**Odgovor:**

Javni uslužbenci bodo s prevedbo lahko uvrščeni v plačni razred, ki presega končni plačni razred delovnega mesta ali naziva. Javni uslužbenci, ki ob prevedbi še nimajo vseh napredovanj, pa bodo s potekom časa lahko napredovali le do končnega plačnega razreda delovnega mesta.

1. **Prenos plačnih razredov napredovanj, ki presegajo končni plačni razred delovnega mesta ali naziva**

**Vprašanje:**

Ali se plačni razredi, ki presegajo končni plačni razred delovnega mesta, upoštevajo pri določanju plače na drugem delovnem mestu?

**Odgovor:**

Tretji odstavek 97. člena določa, da plačni razredi, pridobljeni s prevedbo ali korekcijo, ki presegajo izhodiščni oz. končni plačni razred delovnega mesta ali naziva, se štejejo za napredovanje. Javni uslužbenec prenaša vse plačne razrede, pridobljene s prevedbo, ko se premesti ali sklene pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu, če je to delovno mesto v isti plačni podskupini ali gre za sorodno oziroma istovrstno delovnemu mestu v drugi plačni podskupini.

V primeru napredovanja v višji naziv na istem delovnem mestu se javni uslužbenec lahko zaradi prenosa napredovanj, pridobljenih s prevedbo, uvrsti v višji plačni razred, kot znaša končni plačni razred delovnega mesta oziroma naziva.

1. **Minimalna plača**

**Vprašanje:**

Delovno mesto komunalni delavec se prevede v 1 PR, po novem letu bo višina le-tega zagotovo pod minimalno plačo. Ga že v osnovi razporedimo v 2 PR? Kako mu določimo osnovno plačo v prehodnem obdobju?

**Odgovor:**

Ob prevedbi javnega uslužbenca s 1. 1. 2024 uvrstite v plačni razred v skladu z določbami 96. in 97. člena ZSTSPJS. Hkrati mu določite razliko od minimalne plače za leto 2024 do vrednosti prvega plačnega razreda nove plačne lestvice, v katerega se uvrsti s prevedbo.

V konkretnem primeru se javni uslužbenec s prevedbo uvrsti v 1 plačni razred, kar pomeni, da bo njegova razlika 0. Osnovna plača javnega uslužbenca bo v aneksu, s katerim bo njegov plačni razred preveden v novo plačno lestvico, določena v višini minimalne plače za leto 2024.

Če bo javni uslužbenec s prevedbo uvrščen v 1. plačni razred in se bo minimalna plača v letu 2025 povišala, bo treba temu javnemu uslužbencu konec januarja 2025, ko bo znan podatek o minimalni plači za leto 2025, izdati nov aneks, s katerim ga boste uvrstili v prvi plačni razred nad minimalno plačo za leto 2025. Tako pridobljeni dodatni plačni razredi, se ne štejejo za napredovanje, ampak predstavljajo zgolj korektiv, saj skladno z novim zakonom noben javni uslužbenec ne sme biti uvrščen v plačni razred, katerega vrednost je nižja od minimalne plače. Osnovna plača v prehodnem obdobju bo temu javnemu uslužbencu določena kot znesek minimalne plače za leto 2025, kateremu postopoma prištevamo del razlike med minimalno plačo za leto 2025 in vrednostjo plačnega razreda, v katerega je uvrščen.

Drugi odstavek 15. člena ZSTSPJS namreč določa, da če bi bil javni uslužbenec na podlagi določb ZSTSPJS uvrščen v plačni razred, katerega vrednost je nižja od zneska minimalne plače, se javni uslužbenec uvrsti v prvi plačni razred, katerega vrednost je enaka ali višja od minimalne plače. Javnega uslužbenca na podlagi prejšnjega stavka ni mogoče uvrstiti v višji plačni razred, kot znaša končni plačni razred delovnega mesta oziroma naziva. Tako doseženi plačni razredi se ne štejejo za napredovanje. Časovno obdobje za napredovanje se z višjo uvrstitvijo ne prekine.

Osnovno plačo v prehodnem obdobju boste lahko izračunali s pomočjo aplikacije, ki jo pripravlja Ministrstvo za javno upravo.

1. **Priloga 4 ZSTSPJS in manjkajoči plačni razredi**

**Vprašanje:**

Zanima nas, zakaj v Prilogi 4 zakona, ki vsebuje prevedbo plačnih razredov, ni vseh prevedenih plačnih razredov (npr. 29, 33, itd.). Ali gre za napako?

**Odgovor:**

Ne, ne gre za napako. Do tega pride zaradi učinka spremenjene plačne lestvice. To seveda ne pomeni, da nova plačna lestvica manjkajočih plačnih razredov ne vsebuje, ampak da se noben plačni razred iz stare plačne lestvice ne prevede v plačni razred, ki v Prilogi 4 manjka. Plačna lestvica, veljavna na dan 1. 1. 2025, je Priloga 1 ZSTSPJS in vsebuje vse plačne razrede ter njihove vrednosti.

1. **Določanje osnovne plače ob napredovanju v višji plačni razred**

**Vprašanje:**

Ali gredo javni uslužbenci, ki 1. 6. 2025 napredujejo, spet v prevedbo z novim plačnim razredom?

**Odgovor:**

Prevedba je enkraten dogodek, ki se zgodi ob prehodu v nov plačni sistem. Osnovna plača javnega uslužbenca v obdobju od 1. januarja 2025 do vključno 31. decembra 2027 predstavlja seštevek vrednosti plačnega razreda na dan 31. decembra 2024, dela razlike, ki jo postopno prejema, in morebitne vrednosti uskladitve z inflacijo. To določimo v aneksu, ki ga javni uslužbenec prejme ob prevedbi.

Ob napredovanju boste javnega uslužbenca uvrstili v višji plačni razred in mu izračunali novo osnovno plačo v prehodnem obdobju. To pomeni, da mu boste določili tudi novo razliko, ki jo enako kot ostali prejema postopoma v največ šest obrokih. V skladu z drugim odstavkom 102. člena ZSTSPJS se razlika v osnovni plači izračuna glede na vrednost plačnega razreda, v katerega se javni uslužbenec uvrsti z napredovanjem, in vrednostjo plačnega razreda, ki bi bil podlaga za prevedbo, brez upoštevanja plačnih razredov odprave nesorazmerij, če bi na dan 31. decembra 2024 zasedal isto delovno mesto. Treba je torej ugotoviti, v kateri plačni razred stare plačne lestvice so bili javni uslužbenci uvrščeni na 31. 12. 2024 na tem delovnem mestu, da so se prevedli v plačni razred nove lestvice, v katerega je bil javni uslužbenec uvrščen z napredovanjem. S tem so vsi javni uslužbenci, ki so na istem delovnem mestu uvrščeni v isti plačni razred, ne glede na to, ali so tja prišli s prevedbo, zaposlitvijo ali napredovanjem, v enakem plačnem položaju (imajo enako osnovno plačo).

1. **Računanje osnovne plače v prehodnem obdobju za javne uslužbence, ki so zaposleni za krajši delovni čas**

**Vprašanje:**

Kako se določi razlika v plači po 1. 1. 2025, če je javni uslužbenec zaposlen le 20% (8 ur/teden). Izračunana razlika stare in nove plače je npr. 300 eur, ali to zanj pomeni npr. 20% od 300 eur = 60 eur razlike...torej se mu teh 60 eur izplača že v 1. obroku na dan 1. 1. 2025? Ali se javnemu uslužbencu, ki dela na dveh delovnih mestih, obroki izplačajo skupno npr. max 100 €, torej na vsakem delovnem mestu 50 € ali kako?

**Odgovor:**

ZSTSPJS v 101. členu določa način določanja osnovne plače v prehodnem obdobju. Osnovna plača, enako kot vrednost določenega plačnega razreda, je določena za polni delovni čas. Obseg zaposlitve konkretnega javnega uslužbenca ne vpliva na način določanja osnovne plače za polni delovni čas v prehodnem obdobju (obroki se torej ne zmanjšajo, če dela javni uslužbenec krajši delovni čas). Javnemu uslužbencu pa bo osnovna plača obračunana glede na delež njegove zaposlitve.

Tudi v primeru, ko ima javni uslužbenec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dve delovni mesti, se izračuna osnovna plača za obe delovni mesti za polni delovni čas, to vrednost se vpiše v pogodbo o zaposlitvi, za vsako delovno mesto posebej pa se mu bo plača obračunala glede na obseg (delež) zaposlitve na posameznem delovnem mestu.

1. **Kateri plačni razredi se upoštevajo na podlagi 113. člena ZSTSPJS?**

**Vprašanje:**

Na Inštitutu imamo javne uslužbence, ki jim ob določitvi plače zaradi stropa v 57. plačnem razredu niso bila priznana vsa napredovanja. Nekateri so bili takoj uvrščeni v najvišji plačni razred delovnega mesta in niso več napredovali. Po sprostitvi stropa in povišanju končnega plačnega razreda delovnega mesta jim na podlagi številnih ocen ni bilo priznano nobeno napredovanje. Kako zadevo sanira nov zakon? Kako določimo, koliko plačnih razredov jim prištejemo?

**Odgovor:**

ZSTSPJS v 113. členu javnim uslužbencem, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu pred 1. aprilom 2023 in zaradi omejitve iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS pod pogoji iz prvega odstavka 20. člena ZSPJS s prejšnjega delovnega mesta niso prenesli vseh doseženih plačnih razredov napredovanj, se v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona ponovno določi plačni razred tako, da se jim upoštevajo vsi plačni razredi napredovanj, ki so jih dosegli na prejšnjem delovnem mestu. Javni uslužbenci pridobijo pravico do višje plače s 1. januarjem 2025.

Navedeno pomeni, da morajo proračunski uporabniki do 23. 12. 2024 ponovno določiti plačni razred javnim uslužbencem, ki so sklenili pogodbo o zaposlitvi za drugo delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu pred 1. 4. 2023 in zaradi omejitve iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS s prejšnjega delovnega mesta niso prenesli vseh doseženih napredovanj. Drugi odstavek 7. člena je namreč določal, da je v plačnih podskupinah od C1 do J3 na delovnih mestih in v nazivih mogoče doseči največ 57. plačni razred (t.i. strop).

Primeroma navajamo raziskovalca, npr. leta 2020 zaposlenega na delovnem mestu višji znanstveni sodelavec (49 – 57 PR), ki je imel 8 napredovanj na delovnem mestu, a je zaradi t.i. stropa na višje ovrednoteno delovno mesto znanstveni svetnik (53 – 57 PR) prenesel le 4 plačne razrede napredovanj in bil uvrščen v končni plačni razred delovnega mesta (tj. 57 PR). V tem primeru plačnemu razredu raziskovalca na delovnem mestu znanstveni svetnik dodamo 4 plačne razrede napredovanj, ki jih pred 1. 4. 2023 ni mogel prenesti na novo delovno mesto, pri čemer pa ne more preseči končnega plačnega razreda delovnega mesta.

Ne gre torej za to, da bi javnim uslužbencem priznavali napredovanja, ki jih zaradi t.i. stropa niso mogli dobiti, ampak za to, da se jim priznajo že pridobljeni plačni razredi napredovanj, ki jih pred 1. 4. 2023 zaradi t. i. stropa niso mogli prenesti na novo, višje ovrednoteno delovno mesto, saj delovno mesto ni imelo razpona 10 plačnih razredov napredovanj.

Javni uslužbenci pridobijo pravico do višje plače s 1. 1. 2025, kar pomeni, da poračunavanj za nazaj ni. V prevedbi se tem javnim uslužbencem upošteva povišan plačni razred, kateremu prištejemo plačne razrede za odpravo nesorazmerij, določenih za delovno mesto oz. naziv, ki ga zasedajo.

Delovna mesta, na katerih zaradi t.i. stropa ni bilo mogoče napredovati za 10 plačnih razredov napredovanj, so bila določena v kolektivnih pogodbah za dejavnosti zdravstva, obveznega socialnega varstva, raziskovanja in kulture ter v uredbi, s katero se v plačne razrede uvrščajo formacijske dolžnosti in nazivi v Slovenski vojski.