**Umhvørvismálaráðið**

|  |  |
| --- | --- |
| Dagfesting: | Skrivið her |
| Mál nr.: | 24/18592 |
| Málsviðgjørt: | TS |

Fylgiskjal 1

**Javntekstur**

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum.

|  |  |
| --- | --- |
| **Løgtingslóg nr. 48 frá 3. apríl 2001 um barsilsskipan, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 43 frá 16. mai 2024** | **Uppskot til broytingar** |
| *Ættleiðing* **§ 2.**Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, hava rætt til barsilsfarloyvi í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið, og 56 vikur eftir, at tey hava fingið barnið.*Stk. 2.* Tað er ein treyt, at ættleiðingarmyndugleikarnir hava tikið ta avgerð, at foreldrini, annað ella bæði, skulu vera heima í sambandi við, at tey fáa barnið.*Stk. 3*.  til barsilsfarloyvi eftir stk. 1 kann bara annað av foreldrunum nýta í senn. Hóast ásetingina í 1. pkt. hava foreldrini rætt til barsilsfarloyvi samstundis í 4 vikur innan fyri tær fyrstu 56 vikurnar eftir, at foreldrini hava fingið barnið. Uttan mun til ásetingina í 1. pkt., hava foreldrini, í sambandi við, at tey fara eftir barninum, rætt til barsilsfarloyvi samstundis í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið. Rætturin til barsilsfarloyvi hetta tíðarskeið er treytaður av, at viðkomandi er staddur uttanlands eftir barninum. | *Ættleiðing og fyribils staðseting***§ 2.**Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, hava rætt til barsilsfarloyvi í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið, og 56 vikur eftir, at tey hava fingið barnið.*Stk. 2.* Tað er ein treyt, at ættleiðingarmyndugleikarnir hava tikið ta avgerð, at foreldrini, annað ella bæði, skulu vera heima í sambandi við, at tey fáa barnið.*Stk. 3*.  til barsilsfarloyvi eftir stk. 1 kann bara annað av foreldrunum nýta í senn. Hóast ásetingina í 1. pkt. hava foreldrini rætt til barsilsfarloyvi samstundis í **8 vikur** innan fyri tær fyrstu 56 vikurnar eftir, at foreldrini hava fingið barnið. Uttan mun til ásetingina í 1. pkt., hava foreldrini, í sambandi við, at tey fara eftir barninum, rætt til barsilsfarloyvi samstundis í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið. Rætturin til barsilsfarloyvi hetta tíðarskeið er treytaður av, at viðkomandi er staddur uttanlands eftir barninum.**§ 2 a.** Løntakarar, ið fáa barn fyribils staðsett sbrt. § 39 a í løgtingslóg um ættleiðing hava rætt til barsilsfarloyvi eftir somu fortreytum sum foreldur, ið ættleiða barn hava rætt til sbrt. § 2.*Stk. 2.* Gevur familjufyrisitingin umsøkjara loyvi til ættleiðing, fær viðkomandi rætt til barsilsfarloyvi eftir § 2. |
| **§ 3.** Kvinnuligur løntakari, sum nýtir rættin til barsilsfarloyvi eftir eftir § 1, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, skal innan 8 vikur eftir barnsburð boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hon byrjar at arbeiða aftur.*Stk. 2.* Maður ella sammóðir, sum er løntakari, og sum nýtir rætt sín til barsilsfarloyvi eftir § 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, skal í seinasta lagi 4 vikur frammanundan boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hann ella hon roknar við at vera burtur frá arbeiði. Maður ella sammóðir, sum er løntakari, og sum nýtir rætt sín til barsilsfarloyvi eftir § 1, stk. 5, skal innan 8 vikur eftir, at farloyvi er byrjað, boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hann ella hon byrjar at arbeiða aftur.*Stk. 3.* Tey, sum fáa barn við ættleiðing, skulu við fráboðan til arbeiðsgevaran halda somu freistir.*Stk. 4.*  Landsstýrisfólkið ásetur nærri reglur um skyldur løntakaranna mótvegis arbeiðsgevaranum at geva fráboðanir í sambandi við barsilsfarloyvi eftir § 1. | **§ 3.** Kvinnuligur løntakari, sum nýtir rættin til barsilsfarloyvi eftir eftir § 1, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3, skal innan 8 vikur eftir barnsburð boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hon byrjar at arbeiða aftur.*Stk. 2.* Maður ella sammóðir, sum er løntakari, og sum nýtir rætt sín til barsilsfarloyvi eftir § 1, stk. 2, 2. pkt. og stk. 3, skal í seinasta lagi 4 vikur frammanundan boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hann ella hon roknar við at vera burtur frá arbeiði. Maður ella sammóðir, sum er løntakari, og sum nýtir rætt sín til barsilsfarloyvi eftir **§ 1, stk. 6**, skal innan 8 vikur eftir, at farloyvi er byrjað, boða arbeiðsgevara sínum frá, nær hann ella hon byrjar at arbeiða aftur.*Stk. 3.* Tey, sum fáa barn við ættleiðing skulu við fráboðan til arbeiðsgevaran halda somu freistir.*Stk. 4.*  Landsstýrisfólkið ásetur nærri reglur um skyldur løntakaranna mótvegis arbeiðsgevaranum at geva fráboðanir í sambandi við barsilsfarloyvi eftir § 1.*Barsilsfarloyvi í serligum førum***§ 3 a.** Um barnið verður innlagt á sjúkrahús innan tær fyrstu 50 vikurnar eftir barnsburð ella tær fyrstu 54 vikurnar eftir ættleiðing, kann barsilsfarloyvið, eftir umsókn leingjast við tí dagatalinum, sum barnið er innlagt. *Stk. 2.* Barsilsfarloyvið kann ikki leingjast í styttri tíðarskeið enn 2 vikur.*Stk.* *3.* Barsilsfarloyvið kann í mesta lagi leingjast í 3 mánaðir tilsamans.**§ 3 b.** Foreldur, ið fáa 2 ella fleiri børn undir sama barnsburði, hava rætt til barsilsfarloyvi í 14 vikur afturat hvør sær. Vikurnar kunnu nýtast samstundis.*Stk. 2.* Foreldrini kunnu velja at lata ein part ella allar sínar 14 vikur til hitt foreldrið*Stk. 3.* Barsilsfarloyvið eftir stk. 1 skal haldast innan 52 vikur eftir barnsburð.*Stk. 4.* Um móðir ella faðir ella sammóðir er einsamøll/einsamallur við børnunum, kann viðkomandi eftir umsókn lata einum umsorganarpersóni ein part ella allar 28 vikurnar av barsilsfarloyvi.**§ 3 c.** Foreldur, sum ættleiða 2 ella fleiri børn, sum eru fødd undir sama barnsburði, hava rætt til barsilsfarloyvi í 14 vikur afturat hvør sær. Vikurnar kunnu nýtast samstundis.*Stk. 2.* Foreldrini kunnu velja at lata ein part ella allar sínar 14 vikur til hitt foreldrið*Stk. 3.* Barsilsfarloyvið eftir stk. 1 skal haldast innan 56 vikur eftir, at tey hava fingið barnið.*Stk. 4.* Um móðir ella faðir er einsamøll/einsamallur við børnunum, kann viðkomandi eftir umsókn lata einum umsorganarpersóni ein part ella allar 28 vikurnar av barsilsfarloyvi  |
| **§ 9.** Kvinna, sum hevur A-inntøku, og sum fer frá arbeiði orsakað av viðgongu ella barnsburði, hevur rætt til barsilspening frá tí degi, mett verður, at 4 vikur eru eftir til barnsburð, ella frá tí løtu, hon við læknaváttan prógvar, at tað fyri fostur og/ella hana sjálva stendst heilsuvandi av at vera í starvinum, tó í fyrsta lagi frá tí degi, mett verður, at 8 vikur eru eftir til barnsburð. Eftir barnsburð hevur kvinna rætt til barsilspening í 48 vikur innan fyrstu 52 vikurnar eftir barsnburð.*Stk. 2.*Foreldrini kunnu í staðin velja, at faðirin ella sammóðirin at barninum skal vera heima hjá barninum í upp til 34 vikur, sbr. tó stk. 6 og 7, eftir 14. viku eftir barnsburð og harvið fáa barsilspening í hesum tíðarskeiði. Treytin fyri, at faðir ella sammóðir at barni kann fá barsilspening í hesum tíðarskeiðinum, er at móðirin ikki samstundis er frá arbeiði við løn ella hevur søkt um barsilspening frá barsilsskipanini fyri hetta tíðarskeið.*Stk. 3*. Faðirin ella sammóðirin at barninum hevur rætt til barsilspening í 4 vikur innan fyri tær fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð.*Stk. 4.* Hóast ásetingarnar í stk. 2 og 3 hevur faðirin ella sammóðirin rætt til barsilspening í upp til 52 vikur innan fyri 52 vikur eftir barnsburð, um mamman doyr, ella læknaváttan staðfestir, at mamman vegna álvarsliga sjúku ikki er før fyri at taka sær av barninum. Treytin fyri, at faðir ella sammóðir at barni kann fáa barsilspening í hesum tíðarskeiðnum, er, at mamman ikki nýtir rætt sín at fáa barsilspening frá barsilsskipanini ávísa tíðarskeiðið.*Stk. 5.* Um mamman ella pápin ella sammóðirin er einsamøll/ einsamallur við barninum, hevur mamman rætt til tann partin av barsilspeninginum, sum serliga er avsettur til pápan ella sammóðurina eftir stk. 3 og pápin ella sammóðirin rætt til tann partin av barsilspeninginum, sum serliga er avsettur til mammuna eftir stk. 1 og 2. Treytin fyri at fáa barsilspening eftir 1. pkt. er, at hitt av foreldrunum ikki samstundis er frá arbeiði við løn. Foreldrini kunnu avtala, at at pkt. 1 heilt ella partvís ikki skal verða galdandi, um pápin ella sammóðirin ávikavist mamman er um barnið hetta tíðarskeiðið.*Stk. 6*. Fáa foreldrini 2 børn ella fleiri undir sama barnsburði, verða 4 vikur lagdar afturat teimum 34 vikunum, sum foreldrini kunnu býta sínámillum, sbrt. stk. 2.*Stk. 7.* Verður barn ella børn fødd áðrenn 32. viku í viðgonguni, verða 8 vikur lagdar afturat teimum 34 vikunum, sum foreldrini kunnu býta sínámillum, sbrt. stk. 2.*Stk. 8.* Barsilsfarloyvi við barsilsútgjaldi skal í minsta lagi vera 1 vika samanhangandi. | **§ 9.** Kvinna, sum hevur A-inntøku, og sum fer frá arbeiði orsakað av viðgongu ella barnsburði, hevur rætt til barsilspening frá tí degi, mett verður, at 4 vikur eru eftir til barnsburð, ella frá tí løtu, hon við læknaváttan prógvar, at tað fyri fostur og/ella hana sjálva stendst heilsuvandi av at vera í starvinum, tó í fyrsta lagi frá tí degi, mett verður, at 8 vikur eru eftir til barnsburð. Eftir barnsburð hevur kvinna rætt til barsilspening í 48 vikur innan fyrstu 52 vikurnar eftir barsnburð.*Stk. 2.* Foreldrini kunnu í staðin velja, at faðirin ella sammóðirin at barninum skal vera heima hjá barninum í upp til 34 vikur, sbr. tó stk. 6 og 7, eftir 14. viku eftir barnsburð og harvið fáa barsilspening í hesum tíðarskeiði. Treytin fyri, at faðir ella sammóðir at barni kann fá barsilspening í hesum tíðarskeiðinum, er at móðirin ikki samstundis er frá arbeiði við løn ella hevur søkt um barsilspening frá barsilsskipanini fyri hetta tíðarskeið.*Stk. 3*. Faðirin ella sammóðirin at barninum hevur rætt til barsilspening í 4 vikur innan fyri tær fyrstu 52 vikurnar eftir barnsburð.*Stk. 4.* Hóast ásetingarnar í stk. 2 og 3 hevur faðirin ella sammóðirin rætt til barsilspening í upp til 52 vikur innan fyri 52 vikur eftir barnsburð, um mamman doyr, ella læknaváttan staðfestir, at mamman vegna álvarsliga sjúku ikki er før fyri at taka sær av barninum. Treytin fyri, at faðir ella sammóðir at barni kann fáa barsilspening í hesum tíðarskeiðnum, er, at mamman ikki nýtir rætt sín at fáa barsilspening frá barsilsskipanini ávísa tíðarskeiðið.*Stk. 5.* Um mamman ella pápin ella sammóðirin er einsamøll/ einsamallur við barninum, hevur mamman rætt til tann partin av barsilspeninginum, sum serliga er avsettur til pápan ella sammóðurina eftir stk. 3 og pápin ella sammóðirin rætt til tann partin av barsilspeninginum, sum serliga er avsettur til mammuna eftir stk. 1 og 2. Treytin fyri at fáa barsilspening eftir 1. pkt. er, at hitt av foreldrunum ikki samstundis er frá arbeiði við løn. Foreldrini kunnu avtala, at at pkt. 1 heilt ella partvís ikki skal verða galdandi, um pápin ella sammóðirin ávikavist mamman er um barnið hetta tíðarskeiðið.***Stk. 6.* Fáa foreldrini 2 ella fleiri børn undir sama barnsburði verða 28 vikur lagdar afturat teimum 4 vikunum, ið foreldrini hava rætt til sbrt. § 1, stk. 4.***Stk. 7.* Verður barn ella børn fødd áðrenn 32. viku í viðgonguni, verða 8 vikur lagdar afturat **teimum 4 vikunum, sum faðirin ella sammóðurin hevur rætt til sbrt. § 1, stk. 4***Stk. 8.* Barsilsfarloyvi við barsilsútgjaldi skal í minsta lagi vera 1 vika samanhangandi. |
| *Ættleiðing***§ 10.**  Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, hava rætt til barsilspening í tilsamans 52 vikur eftir, at tey hava fingið barnið, og upp til 4 vikur, áðrenn tey hava fingið barnið.*Stk. 2*. Tað er ein treyt, at ættleiðingarmyndugleikarnir hava tikið ta avgerð, at foreldrini, annað ella bæði, skulu vera heima í sambandi við, at tey fáa barnið.*Stk. 3*.  Rættin til barsilspening eftir stk. 1 kann bara annað av foreldrunum nýta í senn. Hóast ásetingina í 1. pkt. hava foreldrini rætt til barsilspening samstundis í 4 vikur innan fyri tær fyrstu 56 vikurnar eftir, at foreldrini hava fingið barnið. Uttan mun til ásetingina í 1. pkt., hava foreldrini, í sambandi við, at tey fara eftir barninum, rætt til barsilspening samstundis í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið. Rætturin til barsilspening hetta tíðarskeið er treytaður av, at viðkomandi er staddur uttanlands eftir barninum.*Stk. 4.* Barsilsfarloyvi við barsilsútgjaldi skal í minsta lagi vera 1 vika samanhangandi. | *Ættleiðing og fyribils staðseting***§ 10.**  Foreldur, ið eru løntakarar og ættleiða barn, hava rætt til barsilspening í tilsamans 52 vikur eftir, at tey hava fingið barnið, og upp til 4 vikur, áðrenn tey hava fingið barnið.*Stk. 2*. Tað er ein treyt, at ættleiðingarmyndugleikarnir hava tikið ta avgerð, at foreldrini, annað ella bæði, skulu vera heima í sambandi við, at tey fáa barnið.*Stk. 3*.  Rættin til barsilspening eftir stk. 1 kann bara annað av foreldrunum nýta í senn. Hóast ásetingina í 1. pkt. hava foreldrini rætt til barsilspening samstundis í **8 vikur** innan fyri tær fyrstu 56 vikurnar eftir, at foreldrini hava fingið barnið. Uttan mun til ásetingina í 1. pkt., hava foreldrini, í sambandi við, at tey fara eftir barninum, rætt til barsilspening samstundis í upp til 4 vikur áðrenn, tey fáa barnið. Rætturin til barsilspening hetta tíðarskeið er treytaður av, at viðkomandi er staddur uttanlands eftir barninum.***Stk. 4.* Tá ið foreldur, ættleiða 2 ella fleiri børn, sum eru fødd undir sama barnsburði, verða 28 vikur lagdar afturat teimum 4 vikunum, ið foreldrini hava rætt sbrt. § 1, stk. 4.***Stk. 5.* Barsilsfarloyvi við barsilsútgjaldi skal í minsta lagi vera 1 vika samanhangandi.**§ 11.** Løntakarar, ið fáa barn fyribils staðsett § 39 a í løgtingslóg um ættleiðing, hava rætt til barsilspening eftir somu fortreytum, sum foreldur, ið ættleiða barn hava rætt til sbrt. § 10.*Stk. 2*. Gevur familjufyrisitingin loyvi til ættleiðing, fáa foreldrini rætt til barsilspening eftir § 10. |
| **§ 13.** Barsilspeningur er 100% av útrokningargrundarlagnum sbrt. § 12, tó soleiðis, at barsilspeningur ikki kann vera meira enn 30.000 kr. um mánaðin umframt eftirlønargjaldið sbrt. § 14 b.*Stk. 2.*  Barsilspeningur um dagin verður roknaður eftir lutfallinum 1/30.*Stk. 3.* Landsstýrisfólkið kann hækka ta í stk. 1 ásettu hámarksupphædd við støði í lønargongdini í samfelagnum. | **§ 13.** Barsilspeningur er 100% av útrokningargrundarlagnum sbrt. § 12, tó soleiðis, at barsilspeningur ikki kann vera meira enn 30.000 kr. um mánaðin umframt eftirlønargjaldið sbrt. § 14 b.*Stk. 2.*  Barsilspeningur um dagin verður roknaður eftir lutfallinum 1/30.***Stk. 3.* Hámarksupphæddin fyri barsilspening sbrt. stk. 1 verður javnað tann 1. januar á hvørjum árið við javningarprosentinum sbrt. løgtingslóg um javningarprosent til almannaveitingar.** |