

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БЕОГРАДА

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А**

**О СОЦИЈАЛНО - ЕКОНОМСКОМ ПОЛОЖАЈУ**

**ЗАПОСЛЕНИХ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКА КРИЗА, МИНИМАЛНА ЦЕНА РАДА, ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ**

Београд, октобар 2022. године

Материјални и социјални положај запослених, како у Републици Србији, тако и у Београду са сваком следећом годином све је тежи. Година иза нас је била специфична, изазовна и тешка. Новонастале прилике условиле нов начин комуникације, пословања и даље захтевају од нас истрајност и појачану одговорност.

Веће и Председништво Савеза самосталних синдиката Београда, у складу са Орјентационим планом рада, а полазећи од свог основног задатка да штите материјални и социјални положај запослених, редовно прате стање у овој области и предузимају одређене мере и активности у циљу побољшања положаја запослених.

# ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2022. године у Београду, износила је 128.901 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 93.745 динара. Раст бруто зарада у периоду јануар–јун 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 15,1% номинално, односно 6,5% реално. Истовремено, нето зараде су порасле за 15,2% номинално и за 6,6% реално. У поређењу са истим месецом претходне године, просечна бруто зарада за јун 2022. године номинално је већа за 16,1%, а реално за 5,5%, док је просечна нето зарада већа за 16,3% номинално, односно за 5,6% реално. Медијална нето зарада за јун 2022. године износила је 66.372 динара, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

**ИНФЛАЦИЈА**

Потрошачке цене у Београду, у јулу 2022. године, повећане су за 1,4% у односу на јун 2022. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 11,3%, док су у поређењу са децембром 2021. године, веће за 7,6%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јулу 2022. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама: Рекреација и култура (3,5%), Стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (2,4%), Намештај, покућство и текуће одржавање стана; Транспорт (2,2%), Алкохолна пића и дуван (2,1%), Здравство (1,5%), Одећа и обућа (1,3%), Ресторани и хотели; Остала роба и услуге (1,0%) и, Храна и безалкохолна пића (0,5%). Пад цена забележен је у групи Комуникације (–0,1%).

**ИНФЛАЦИЈА МЕРЕНА ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Годишња стопа1 % | | | | | | | | | | | | |
| 2021. | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 4,9 | 5,8 | 6,4 | 6,6 |
| 2022. | 6,9 | 7,5 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 10,1 | 11,3 | - | - | - | - | - |
|  | Месечна стопа2% | | | | | | | | | | | | |
| 2021. | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| 2022. | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - |

**ИНДУСТРИЈСКА ПРОИЗВОДЊА**

Укупна индустријска производња на територији града Београда у јулу 2022. године већа је за 2,6% у односу на просек 2021. године. Индустријска производња у периоду јануар – јул 2022. године у односу на исти период 2021. године мања је за 2,2%. Производња у периоду јануар – јул 2022. године, у односу на исти период 2021. године у сектору „Рударство” мања је за 22,6%, у сектору „Прерађивачка индустрија” већа је за 2,3%, и у сектору „Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација” мања је за 9,0%

**ЗАПОСЛЕНОСТ**

У другом кварталу 2022. године укупан број запослених у Београду износио је 804.825 лица. Од укупног броја, 708.644 запосленo je у правним лицима, 94.134 представљају предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално обављају делатност, а 2.047 лица представљају регистровани индивидуални пољопривредници. У односу на други квартал 2021. године, укупан број запослених је већи за 2,6%, при чему је број запослених у правним лицима порастао за 3,0%, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност остао исти, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 6,4%.

У односу на претходни квартал, укупан број запослених повећан је за 1,0%, при чему је број запослених у правним лицима повећан за 1,1%, број предузетника, запослених код њих и лица која самостално обављају делатност повећан за 0,4%, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 1,1%.

**СИРОМАШТВО И СОЦИЈАЛНА НЕЈЕДНАКОСТ**

У 2020. години стопа ризика од сиромаштва износила је 21,7%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,5 процентних поена. Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 29,8%, и у односу на 2019. годину нижа је за 1,9 процентуалних поена.  
 Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је расположиви еквивалентни приход нижи од прага ризика од сиромаштва, који је у 2020. износио 22 000 динара просечно месечно за једночлано домаћинство. Стопа ризика од сиромаштва не показује колико лица је стварно сиромашно, већ проценат лица која имају еквивалентни расположиви приход нижи од прага ризика од сиромаштва.

Праг ризика од сиромаштва за домаћинство с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година износио је 39 600 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година износио 46 200 динара.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица којa су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћенa, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада.

Посматрано према старости, лица млађа од 18 година била су највише изложена ризику од сиромаштва – 24,2%, као и лица старости од 18 до 24 година – 23,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва ималa су лица старости од 25 до 54 године – 19,6%.

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 37,2%, затим једночлана домаћинства где је лице млађе од 65 година –  37,1%. Домаћинства која чине три или више одраслих особа имају најнижу стопу ризика од сиромаштва – 15,1%.

У зависности од статуса у активности, за лица стара 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица – 46,7%, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва за лица запослена код послодавца – 6,2%. За самозапослена лица ова стопа износила је 18,8%, а за пензионере 19,4%.

– 25,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година – 21,1%.

Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 51,9%, затим лица у домаћинствима која чине самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце – 41,6%.

У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица – 47,5%, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца – 6,5%. Код самозапослених лица ова стопа износила је 25,9%, а код пензионера 17,2%.  
Стопа ризика од сиромаштва представља проценат лица чији је расположиви еквивалентни приход испод прага ризика од сиромаштва, који је у 2019. износио 19 381 динара просечно месечно за једночлано домаћинство. Стопа ризика од сиромаштва не показује колико лица је стварно сиромашно, већ проценат лица који имају еквивалентни расположиви приход нижи од прага ризика од сиромаштва.  
 Праг ризика од сиромаштва за домаћинства с двоје одраслих и једним дететом старости до 14 година износио је 34 886 динара, док је за четворочлано домаћинство с двоје одраслих и двоје деце старости до 14 година износио 40 700 динара.  
 Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености показује проценат лица који су у ризику од сиромаштва, или су изразито материјално ускраћени, или живе у домаћинствима веома ниског интензитета рада.  
 Посматрано према старости, лица млађа од 18 година највише су била изложена ризику од сиромаштва – 28,9%, као и лица старости од 18 до 24 година – 25,6%. Најнижу стопу ризика од сиромаштва имале су особе старије од 65 година – 21,1%.  
Према типу домаћинства, највишу стопу ризика од сиромаштва имала су лица у домаћинствима која чине две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 51,9%, затим лица у домаћинствима која чине самохрани родитељи с једним дететом или више издржаване деце 41,6%.  
 У зависности од радног статуса, код лица старих 18 и више година, најизложенија ризику од сиромаштва била су незапослена лица – 47,5%, док је најнижа стопа ризика од сиромаштва код запослених код послодавца – 6,5%. Код самозапослених лица ова стопа износила је 25,9%, а код пензионера 17,2%.

**УНУТРАШЊЕ МИГРАЦИЈЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ( 2021. ГОДИНА )**

Упоредни преглед унутрашњих миграција по регионима Републике Србије указује да су кретања становништва најинтензивнија и даље на територији града Београда. Укупан миграциони салдо у 2021. години у граду Београду износио је 3.913 лица и значајно је већи у односу на Регион Војводине (1.493), Регион Шумадије и Западне Србије (-2.843) и Регион Јужне и Источне Србије (-2.563).

У односу на претходне године миграциони салдо у граду Београду ипак бележи пад, тј. у 2021. години разлика између досељених и одсељених износи 3.913 лица, што је за 953 лица мање у односу на 2020. годину. Пад у миграционом салду у Београду свакако је великим делом последица свих друштвено-економских промена које су настале услед пандемије корона вируса.

Највећи проценат становништва Београда се селио између београдских општина, па тако у укупном броју досељених у Београд 64,1% становника се доселио само из друге општине, док се њих 28,5% доселило из других области и региона Србије. У укупном броју одсељених из Београда 22,6% Београђана одселило се у другу област, односно регион Србије.

**КРЕТАЊЕ КУПОВНЕ МОЋИ**

Потрошачке цене у Београду, у јулу 2022. године, повећане су за 1,4% у односу на јун 2022. године. У поређењу са истим месецом прошле године, потрошачке цене су повећане за 11,3%, док су у поређењу са децембром 2021. године, веће за 7,6%. Посматрано по главним групама производа и услуга, у јулу 2022. године у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама: рекреација и култура (3,5%), стан, вода, електрична енергија, гас и друга горива (2,4%), намештај, покућство и текуће одржавање стана; транспорт (2,2%), алкохолна пића и дуван (2,1%), здравство (1,5%), одећа и обућа (1,3%), ресторани и хотели; остала роба и услуге (1,0%) и, храна и безалкохолна пића (0,5%). Пад цена забележен је у групи комуникације (–0,1%).

Куповна моћ мерена односом просечне, односно минималне потрошачке корпе и просечне нето зараде у јуну 2022. године је мања у односу на мај 2022. године.

1. Просечна потрошачка корпа за месец јун 2022. године износила је 84.769,35 динара и већа је од просечне потрошачке корпе из претходног месеца за 1.231 динара, или за 1,5%. У односу на јун 2021. године просечна потрошачка корпа већа је за 12%. Минимална потрошачка корпа за јун 2022. године износила је 44.346,53 динара и већа је за 651 динара од минималне потрошачке корпе из претходног месеца, или за 1,5%. У односу на јун 2021. године минимална потрошачка корпа већа је за 12,7%.

2. Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2022. године у Србији, износила је 102.523 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 74.302 динара. Раст бруто и нето зарада, у периоду јануар–јун 2022. године, у односу на исти период прошле године, износио је 13,5% номинално, односно 3,5% реално. У поређењу са истим месецом претходне године, просечне бруто и нето зараде, за јун 2022. године номинално су веће за 14,2%, а реално за 2,1%.

3. За покриће просечне потрошачке корпе у јуну 2022. године било је потребно 1,15 просечних зарада, а за покриће минималне корпе било је довољно 0,60 просечне зараде. За покриће просечне потрошачке корпе у мају 2022. године било је потребно 1,14 просечних зарада, а за покриће минималне корпе било је довољно 0,59 просечне зараде. За покриће просечне потрошачке корпе у јуну 2021. године било је потребно 1,18 просечних зарада, а за покриће минималне корпе било је довољно 0,60 просечне зараде.

4. Цене производа и услуга личне потрошње у јуну 2022. године, у односу на мај 2022. године, у просеку су повећане за 1,6%. Потрошачке цене у јуну 2022. године, у поређењу са истим месецом претходне године, повећане су за 11,9%, док су у поређењу са децембром 2021. године у просеку повећане за 7,3%.

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према намени потрошње, у јуну 2022. године, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама транспорт (2,7%), храна и безалкохолна пића и рекреација и култура (за по 2,3%), ресторани и хотели (1,4%), одећа и обућа (1,2%), Опрема за стан и текуће одржавање (1,1%), Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (1,0%), алкохолна пића и дуван (0,4%) и здравље (0,2%). Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале. 2

5. Посматрано по градовима, натпросечну нето зараду у јуну 2022. године статистика је регистровала у Београду (93.745 динара) и Новом Саду (87.451 динара). Просечна месечна зарада испод просека Републике Србије у јуну 2022. године регистрована је у Панчеву (73.011 динара), Нишу (71.861 динара), Крагујевцу (70.400 динара), Ужицу (69.578 динара), Суботици (69.009 динара), Смедереву (68.126 динара), Зрењанину (67.790 динара), Сремској Митровици (66.728 динара), Ваљеву (66.129 динара), Шапцу (64.636 динара), Зајечару (62.407 динара), Краљеву (60.925 динара) и Лесковцу (57.899 динара).

6. Посматрано по градовима, у јуну 2022. године, куповну моћ изнад просека Републике Србије имали су Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

У осталим градовима, који се статистички прате, просечна месечна нето зарада је покрила минималну потрошачку корпу, а није била довољна за покриће просечне потрошачке корпе.

Табела: упоредни преглед куповне моћи за Београд и Нови Сад у односу на просек Републике Србије

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Г Р А Д** | **Просечна месечна нето зарада по запосленом**  **(без пореза и доприноса)** | **Нова потрошачка корпа** | | **Однос зараде и потрошачке корпе** | |
| Просечна | Минимална | (3:2) | (4:2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Београд** | **93.745** | **89.022,99** | **50.877,72** | **0,95** | **0,54** |
| Нови Сад | 87.451 | 95.943,63 | 47.419,11 | 1,15 | 0,60 |
| ***Република Србија*** | **74.302** | **85.769,35** | **44.346,53** | **1,15** | **0,60** |

**ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА**

Уколико занемаримо дешавања на тржишту Европе, Србију је задесила засебна енергетска криза која није била узрокована страним факторима већ несистематичним планирањем домаћих ресурса. Наиме, у 2021. години један од два највећа агрегата у термоелектрани Никола Тесла Б је пролазио кроз процес ревитализације у периоду од маја до децембра. У таквој ситуацији треба планирати сва остала расположива постројења на највишем нивоу спремности како би се подмириле потребе потрошње електричне енергије.

На основу расположивих јавних података са Европске мреже оператора преносних система електричне енергије (ЕНТСО-Е), све термо и хидроелектране су прошле кроз процес редовног одржавања и ниво акумулације хидроенергије је у јуну 2021. године, био на петогодишњем максимуму како би се спремно дочекала зимска сезона. Нажалост, те залихе смо брзо потрошили и децембар 2021. смо дочекали са рекордно ниским нивоом хидрорезерви не само за тај период већ током целе календарске године.

И ту не стају наши проблеми. Оно што је стручној и широј јавности било јасно тек 12. децембра, је чињеница да смо зиму дочекали и без нужно потребних количина лигнита за термоелектране којима покривамо око 70% потребе за електричном енергијом. Сви ови догађаји су изазвали домаћу енергетску кризу и били смо принуђени да кроз велике количине увезене електричне енергије одржимо електроенергетски систем стабилним и подмиримо повећану потрошњу. Поменуте тектонске промене на енергетском тржишту Европе су само долиле уље на ватру и новонасталу ситуацију учиниле још компликованијом. На дневном нивоу је увоз коштао и до 10 милиона евра па је укупни пројектовани трошак увоза нарастао на 500 милиона евра за увоз електричне енергије током зимског периода како прогнозирају из надлежног министарства.

Уместо да уграбимо прилику и Европску енергетску кризу окренемо у нашу корист, снабдевање електричном енергијом из сопствених капацитета у Србији још увек не функционише пуним капацитетом. Према подацима Републичког завода за статистику у прва два месеца 2022. године, остварен је пад производње у енергетском сектору од 26% у односу на исти период прошле године. У погледу производње термо и хидроелектрана тај пад износи 24% у односу на исти период претходне године, показују подаци ЕНТСО-Е.

Током јесени прошле године десили су се несвакидашњи поремећаји на енергетском тржишту у Европи. Цене енергената попут природног гаса и угља су достигле историјске максимуме узроковане постпандемијским развојем економије, недовољним залихама природног гаса али и недостатком производње електричне енергије из ветра. Како би се недостатак снабдевања из обновљивих извора енергије надокнадио, термоелектране на угаљ и гас су повећале своју производњу што је додатно узбуркало тржиште ЦО2 емисија.

Ова зима била је атипична за електроенергетски систем у Србији. Стабилност снабдевања је, уместо на нашим термоелектранама, почивала на хидроелектранама и обновљивим изворима и увозу

Цео овај след догађаја утицао је на великопродајне цене електричне енергије у Европи које су достизале вредности и преко 10 пута веће од уобичајених цена у последњих неколико година. Република Србија као део тог јединственог тржишта електричне енергије није могла да заобиђе ове тектонске промене и веома брзо се цео талас промена одразио на наше услове.

Пред сам крај 2021. и почетком 2022. године цене на СЕЕПЕX берзи (лиценцирани оператор за организовано тржиште електричне енергије) су достигле вредности од око 500 €/МWх, или око 60 РСД/кWх. То не значи да је трошак производње из домаћих електрана порастао, већ да смо по тој цени увозили електричну енергију и одржавали електроенергетски систем стабилним.

Српска енергетска криза као феномен једне непожељне и краткотрајне енергетске транзиције нам је указала да наизглед стабилна производња термоелектрана у Србији постаје варијабилна, непредвидива и непоуздана. Природне резерве лигнита на неприродан начин постају ограничавајући фактор термо сектора који скупо кошта. Услед сталне промене планирања ремонта, недовољне количине ископаног угља и ниске хидроенергије у акумулацијама све је извесније да ће Српска енергетска криза потрајати.

Ова показна вежба нам је указала да смо већ бачене милионе на увоз могли да уложимо у изградњу новог капацитета попут реверзибилне хидроелектране Бистрица и да инвестирање у прошлост и застарелу технологију није права преспектива. Уколико наставимо са несистематичним приступом планирања и одржавања електроенергетског система, енергетска транзиција ће нас много коштати а одрживост пословања ЕПС-а ће постати упитан.

**МИНИМАЛНА ЗАРАДА**

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обaвезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2022. године износи ***201,22 динара*** нето по радном часу, и у односу на минималну цену рада која је важила за 2021. годину (183,93 динара) номинално је већа за 9,4%.

***Минимална зарада за 2022. годину, рачуната просечно за 174 радна часа, износи 35,012 динара.***

*Табела : Раст минималне зараде и минималне потрошачке корпе,*

*од 2017. године до данас*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Година | Инфла-  ција | Минимална  зарада | Номинални раст – МЗ | Реални раст – МЗ | Минимална потрошачка  корпа | Номинални раст – МПК | Реални раст - МПК |
| 1. | 2017. | 3.0 | 22,620 |  |  | 36,090 |  |  |
| 2. | 2018. | 2.0 | 24,882 | 10,0 | 7.8 | 36,630 | 1.5 | -0.5 |
| 3. | 2019. | 1.9 | 27.022 | 8.6 | 6.6 | 37,085 | 1.2 | -0,6 |
| 4. | 2020. | 1.3 | 30,022 | 11.1 | 9.7 | 37,861 | 2.1 | 0.8 |
| 5. | 2021. | 7.9 | 32,004 | 6.6 | -1.2 | 39,623 | 4.7 | -3.0 |
| 6. | 2022.  април | 9.6 | 35,012 | 9.4 | -0.2 | 43,199 | 9.0 | -0.5 |

**Вредност потрошачке корпе по месецима:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021/X | 6.6 |  | 40.283 |
| 2021/XI | 7.5 | 40.745 |
| 2021/XII | 7.9 | 41.380 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022/I | 8.2 |  | 41.758 |
| 2022/II | 8.8 | 42.155 |
| 2022/III | 9.1 | 42.520 |
| 2022/IV | 9.6 | 43.199 |
| 2022/V | 10.4 |  |
| 2022/VI | 11.9 |  |

Минимална цена рада је основ за утврђивање минималне зараде, јер се у складу са чланом 112. став 2. Закона о раду, минимална зарада одређује на основу:

* минималне цене рада, утврђене у складу са Законом,
* времена проведеног на раду,
* пореза и доприноса који се исплаћује из зараде.

Минимална зарада се добија множењем часова рада у конкретном месецу са минималном ценом рада и додавањем припадајућих пореза и доприноса.

*Минимална нето зарада у 2022. години*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец |  | Број могућих часова рада у месецу | Минимална цена рада по часу -нето |  | Минимална нето  плата за месец |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| Јануар |  | 168 | 201,22 |  | 33.804,96 |
| Фебруар |  | 160 | 201,22 |  | 32.195,20 |
| Март |  | 184 | 201,22 |  | 37.024,48 |
| Април |  | 168 | 201,22 |  | 33.804,96 |
| Мај |  | 176 | 201,22 |  | 35.414,72 |
| Јун |  | 176 | 201,22 |  | 35.414,72 |
| Јул |  | 168 | 201,22 |  | 33.804,96 |
| Август |  | 184 | 201,22 |  | 37.024,48 |
| Септембар |  | 176 | 201,22 |  | 35.414,72 |
| Октобар |  | 168 | 201,22 |  | 33.804,96 |
| Новембар |  | 176 | 201,22 |  | 35.414,72 |
| Децембар |  | 176 | 201,22 |  | 35.414,72 |

У складу са чланом 111. Закона о раду, минимална зарада увећава се за износ регреса за годишњи одмор, накнаде за исхрану у току рада (топли оброк), као и за износ увећање зараде за минули рад, за рад у дане празника (државних и верских), за рад ноћу и за прековремени рад.

***Комитет за економска, социјална и културна права Уједињних нација*,** у документу под називом ***„Закључна запажања у вези са Трећим периодичним извештајем Србије“*** изражава забринутост због ***неадекватног износа минималне зараде која је нижа од минималне потрошачке корпе*,** и жали због непостојања информација о примени минималне зараде.

Комитет препоручује да Србија :

(а) Подигне минималну зараду и редовно је усаглашава са трошковима живота како би се осигурао пристојан живот за раднике и њихове породице;

(б) Осигура да се минимална зарада примењује на све раднике у свим секторима и у свим облицима запослења ;

(в) Осигура пуно поштовање минималне зараде.

Предложено повећање минималне зараде од 14 одсто за наредну годину не прати стопу инфлације, па ће се на тај начин животни стандард радника Србије урушавати.

Минимална зарада треба да чува основни квалитет живота свих радника и не сме бити политички испреговарана категорија.

Према последњим подацима Републичког завода за статистику, садржаних у Анкети о приходима и условима живота од 15. октобра 2021. године у 2020. години стопа ризика од сиромаштва за ***трочлано домаћинство*** износила је ***39.600 динара*** а за ***четворочлано домаћинство 46.200 динара.***

Као што видимо, минимална зарада за 2022. годину рачуната просечно за 174 радна часа, у износу од 35.012 динара нижа је од прага ризика од сиромаштва за трочлану и четворочлану породицу, који је важио за 2020. годину.

***Тек 2023. године минимална зарада ће бити на нивоу прага ризика од сиромаштва за трочлану породицу из 2020. године.***

У Србији минимална зарада данас износи тек 71 одсто од европске границе сиромаштва, односно тек 25 одсто од износа „плате за живот“ израчунате за нашу земљу.

Процењује се да у Србији око 350.000 запослених прима минималну зараду, а да између 50.000 и 70.000 прима зараду нижу од минималне зараде. Разлози за примање зараде која је нижа од минималне зараде могу бити остварени мањи фонд часова рада од могућег месечног фонда часова рада, односно краће време проведено на раду , као и злоупотреба , од стране појединих послодаваца, члана 111. став 1. Закона о раду, који исплату минималне зараде условљавају за оствареним стандардним учинком.

**ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ**

**Јавни сектор и јавна средства**

***Јавни сектор,*** према ***Закону о буџетском систему*** ( у даљем тексту Закон)7, део је националне економије који обухвата:

1. *општи ниво државе*, као и
2. *нефинансијска предузећа под контролом државе* (јавна предузећа) која се примарно баве комерцијалним активностима.

*Општи ниво државе* обухвата све субјектте који су одговорни за пружање, претежно нетржишних услуга и прерасподелу дохотка и богатства на свим нивоима државе

Општи ниво државе обухвата:

1. буџет Републике Србије;
2. буџете локалних власти;
3. ванбуџетске фондове, укључујући и фондове социјалног осигурања на свим нивоима власти и
4. нетржишне и непрофитне институције које су контролисане и финансиране од стране државе на свим нивоима власти.

*Централни ниво државе* обухвата све субјекте који су одговорни за пружање, претежно нетржишних услуга и прерасподелу дохотка и богатства на нивоу земље као целине.

Централни ниво државе обухвата:

1. буџет Републике Србије и
2. ванбуџетске фондове, укључујући и фондове социјалног осигурања.

***Јавна средства***, према Закону, представљају средства на располагању и под контролом Републике Србије, локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање.

*Корисници јавних средстава су директни и индиректни* корисници буџетских средстава, *корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна предузећа* основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна лица основана од стране тих јавних предузећа , правна лица над којима Република Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи о јавним агенцијама.

*Корисници буџетских средстава* су директни и индиретктни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно локалне власти.

*Индиректни корисници буџетских средастава* су: правосудни органи, буџетски фондови, месне зајднице, установе основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

*Корисници средстава оргнаизација за обавезно социјално осигурање*  су организације за обавезно социјално осигурање и корисници средстава Републичког фонда за здравствено осигурање, (здравствене и апотекарске установе чији је оснивач Репубика Србија, односно локална власт).

**Карактеристике садашњег система плата запослених у јавном сектору**

Систем плата запослених у јавном сектору у Србији у великој мери је неуређен, неправедан и нетранспарентан , што се, поред осталог, огледа у:

1. Постојању гломазне и међусобно неусклађене секторске регулативе;
2. Постојању више од 30 основица и више од 600 различитих коефицијената за обрачун плата;
3. Неједнаком вредновању истородних (генеричких) занимања;
4. Снажној компресији плата (тј. недовољни распон између највише и најниже плате у јавном сектору).

Фискални савет у извештају од 25. октобра 2021. године, поред осталог, наводи следеће:

*„Основни критеријум за повећање примања у јавном сектору била је припадност одређеном министарству или институцији, а не вредновање захтевности посла којег зуапослени обавља. Тиме се дошло до апсурдне ситуације да је рачуновођа у МУП-у током претходних пет година добио повећање зараде од 46% а рачуновођа у Министарству пољопривреде или било ком другом државном органу ван сектора безбедности од непуних 27% - иако оба запослена обављају исти посао код истог послодавца (државе )*

**Реформа система плата запослених у јавном сектору**

**Најава реформе платних разреда**

У циљу уређивања и повећања правичности и транспарентности система плата запослених у јавном сектору, Влада Републике Србије (у даљем тексту: Влада), најавила је реформу платних разреда, 2013. године, а што је представљено као приоритет економске политике. Најава реформе платних разреда подржала је стручна јавност и бројне међународне институције, у првом реду запослени у областима образовања, здравства, социјалне заштите, културе, државне управе, науке и у другим областима.

Реформа плата требало је да се заснива на четири фундаментална принципа:

1. Пун обухват (примена на читав државни сектор, укључујући војску и полицију);
2. Једна основица (заједничка за све системе);
3. Јединствена матрица коефицијената (у оквиру које ће се сва занимања вредновати тако да одржавају разлике у сложености послова, а не припадности одређеном министарству и/или сектору);
4. Довољно широк распон плата (који би омогућио вредновање најсложенијих послова).

Међутим, као што ћемо видети у даљем тексту, све је углавном остало на најавама реформе система плата запослених у јавном сектору.

**Стратегија реформе јавне управе**

Реформа система плата запослених у јавном сектору, 2014. године, нашла је своје место у свим важнијим стратешким документима, између осталих и у Стратегији реформе јавне управе.

На стратегију реформе јавне управе касније су се ослањале све наредне фискалне стратегије и други секторски документи.

**ПРЕДСЕДНИК**

**Драган Тодоровић, с.р.**