13. juni 2023 Nr. 724

Kalaallit Nunaanni sullivimmi nakkutilliinermut inatsisini allannguutaasoq (Sullivimmi tarnikkut atukkat, suliffeqarfiit isumannaallisaanermut peqqinnissamullu, sullivimmik nalilersuinermut piumasaqaataasunut patajaallisaaneq, sullivimmik nakkutilliisoqarfimmiit qisuariaateqarnerinut periarfissarititaasunik annertusiineq, katersuinermi, nalunaarsuutinik suliaqarneq ingerlatitseqqiinerlu, suliffeqarfinnik isumaqatigiissusiornerup ingerlanneqarnera, akiliisitsissutaasup qaffasissusaata qaffannera il.il.)

# § 1

Kalaallit Nunaani sullivimmik isumannaallisaanermi inatsisini, tak. inatsisini nalunaarummi nr. 1048 oktobarip 26-anni 2005-meersumi, intsisini nr. 1382-mi, decembarip 23-anni 2012-mi aamma § 1-mi, inatsisini nr. 461-mi, maajip 15-anni 2017-meersumi, makkunannga allanngortitsisoqarpoq:

1. *§ 1, nr. 1-*mi *,* kingorna ikkunneqassaaq: »timikkut tarnikkullu«
2. *§ 2, imm.. 1*-mi, kingorna ikkunneqassaaq »sulineq«: », suliarineqartoq«, aamma kingorna »sulisitsisoq« ikkunneqassaaq: », tak. imm.-lu. 2 aamma 3.«
3. *§ 2, imm. 2, nr. 1 aamma 2-*mi*,* allanngortissaaq », tak. aammali § 45 d« imaalillugu: », § 45 d-p malitsiagisaanik «inuusuttunut 18-t inorlugit ukiulinnut killilersuinerni.
4. *§ 2, imm. 3-*mi*,* allanngortinneqassaaq »suliat sulisitsisumut naammassineqartartuunngitsut, aalajangersakkani makkunani aamma sulinermut tunngassuteqartuni pineqarput, suliallu imm. 2-mi taaneqartut:

»suliat sulisitsisumut naammassineqartuunngitsut, sulianilu sulisitsisumut

naammassisat, imm. 2-mi taaneqartut, aalajangersakkani atuuttuni makkunani:

1. *§ 2, imm. 3, nr. 1-*mi*,* kingorna ikkunneqassaaq »sulliviusoq,«: »§ 15 a sulisitsisup peqataaneranik qulakkeerinninneq, sanaartortitsisumiit pilersaarusiorneq, killilersuutit ataqatigiissaarinerlu siunertaasumut atorsinnaalluarpoq,«.
2. *§ 2,imm. 3, nr. 4-*mi*,* allanngortinneqassaaq »38 aamma 39« imaalillugu:

»38-39 b«.

1. *§ 2-*p kingorna ikkunneqassaaq imm. 3 immikkoortoq nutaatut:

»imm*. 4.* Piumassutsikkut sulineq, sunngiffimmi aallutaasutut isikkulik,

§§ 3-10-mi mininneqartoq, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasuni suleqatigiinneq aammalu sullivimmi isumannaallisaanermi kattuffik, aamma § 11 a sullivimmik nalilersuineq.

Tamatuma kingorna imm. 4, imm. 5-nngussaaq.

1. *§ 2* -p kingorna ikkunneqassaaq:

**»§ 2 a.** Sulinermi ministerimiit malittarisassanik atulersitsisoqassaaq, aalajangersakkap ataatsip, arlallilluunniit kapitalianni 2-4 aamma 12-14, aammal sulisitsisup sulinerata naleqqussarneqarneranut atuutsinneqarnissaa, sulisut innuttaasunut sullissinerannut tunngatillugu, sulinermut atassuteqartumik, suliffiup avataani, nukersortoqarsinnaanermut, sioorasaarinermut allatigullu kanguttatsuliornikkut pissusilersortoqarsinnaanermut malitseqartumik

*Imm. 2.* Sulisitsisumiit najoqqutassanik Sulinermut ministerimiit aaqqissuussisoqarsinnaavoq, aamma imm. 1 najoqqutaralugu, nukersornernut suliffimmut atassuteqartunik, suliffiup avataani pisunut, sulisunik politiinut tunniussaqarnermut siunnersuinermik neqerooruteqartoqarsinnaavoq.

*Imm. 3.* Sulinermut ministerimiit aalajangersakkanik ataatsimik arlalinnilluunniit malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq,

aalajangersakkat kapitaliini 2-4 aamma 12-14-ni, aalajangersakkani imm. 2 malillugu atuutsinneqartussanik.«

1. Kapitali 2-mut *qulequtaq* imatut allanneqassaaq:

»Kapitali 2

*Isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarnera«.*

1. 3 a-p kingorna, kapitali 2-mi ikkunneqassaaq:

»*Suleqatigiissutiginera*

**§ 3 b.** Suliffeqarfinni ataasiakkaani isumannaallisaanerup- peqqissutsillu suleqatigiissutiginera pissaaq sulisitsisumiit sulinermi aqutsisuniit sulisunilu tamanit suleqatigiissutigineqassaaq.«

1. *§ 4* sioqqullugu *qulequtaq* imatut allaqqassaaq:

»*Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq*«

1. *§ 4* imatut allanneqassaaq:

»**§ 4.** isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngasut, suliffeqarfimmi 1-9-nik sulisoqartumi, sulisitsisoq sulisuniit, sulisunillu aqutsisumiit ataavartumik attaveqatigiissutigineqassaaq. Sulinermut ministerimiilli sullivinnut assigiinngitsunut, isumannaallisaanermut aaqqissuussamik malittarisassanik atulersitsisoqassaaq.«

1. *§ 5* sioqqullugu *qulequtaasoq* atorunnaarsinneqassaaq.
2. *§ 5,* ima allanneqassaaq:

»**§ 5.** suliffeqarfinni 10-34-nillu sulisoqartuni, sullivimmi isumannaallisaanermi, isumannaallisaanermut- peqqinnissamullu tunngasut aaqqissuunneqarneri, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussineq pissaaq, sulinermi aqutsisuniit, imaluunniit tassunga siulittaasumiit. Isumannaallisaanermut peqqissutsimullu ulluinnarni sulianut tunngasunut, Sullivimmi isumannaallisaanermut kattuffimmiit isumagineqassaaq.«

1. *§ 6, imm. 1,* ima allanneqassaaq:»suliffeqarfinni 35-nik, amerlanerusunilluunniit sulisulimmi, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussinermi, sullivinni isumannaallisaanermi aaqqissuussisunik pilersitsisoqassaaq, qaffasissutsit marluk atorlugit:
   1. Eqimattanit ataatsinit, arlalinniilluunniit, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasunut suliassat sumagineqassapput. Eqimattami ataatsimi sulinermi aqutsisumik 1-mik toqqaasoqassaaq, sullivinnilu isumannaallisaanermiit sinniisimik 1-mik toqqaasoqassalluni.
   2. isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sulianut tunngasut, toqqagaasuni, inummik ataatsimiit, arlalinniilluunniit isumagineqassapput. Suliffeqarfimmi eqimattamik ataatsimik, arlalinnilluunniit pilersitsisoqarsimappat, nr. 1 malillugu, eqimattami eqimattaniluunniit toqqagaasuni ataatsimiisitaliaq inuttaqassaaq. Eqimattanik marlunnik amerlanerusunik pilersitsisoqarsimappat, Sullivimmi isumannaallisaanermi aallartitaniit ilaasortat 2-k ataatsimiisitaliamut toqqarneqassapput. Ataatsimiisitaliami siulittaasutut toqqaaneq, sulisitsisumiit taasumanngaluunniit aallartitamit isumagineqassaaq.«
2. *§ 6, imm. 2, 1. imm.-*mi*,* allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut sinniisut« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut« aamma »isumannaallisaanermut eqimattat, isumannaallisaanermullu ataatsimiisitaliami sinniisut« ima allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat aamma sullivimmi isumannaallisaanermi atatatsimiisitaliaq«.
3. § 6-p kingorna ikkunneqassaaq:

»**§ 6 a.** Sulisitsisumiit, sulisut, sulisunilu aqutsisut suleqatiginerisigut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut qassiussusaannik aalajangiussisoqassaaq, § 5, § 6-luunniit malillugu pilersinneqartumik, suliffeqarfik, sullivimmilu isumannaallisaanermut pissutsit isiginiarneqarneri tunngavigitillugit. Amerlassutsinik aalajangiinermut,

sulisut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut, sulinermilu aqutsisut akunnerminni sulinerup nalaani oqaloqatigiinnikkut periarfissaqartitaanikkut pissaaq. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinermi, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut, sulisunilu aqutsisutuulli amerlassuseqassapput .

**§ 6 b.** Ukiumut tulliuttumut, isumannaallisaanerup peqqissutsillu aaqqissuunneqarneranut imarititassat piareersarneqarnerinut, sulisitsisumiit, sulisuniit, sulisunullu aqutsisuniit ikioqatigiissutigineqassaaq, aalajangiivigineqassaaq qanoq tamanna ingerlanneqassaneranik. Suliffeqarfinni sullivimmi isumannaallisaanermik aaqqissuussaafiusumi, aaqqissuussineq pissaaq, taamatut suleqatigiissutigineqarluni.

*Imm. 2.* Ukiut tamaasa, sulisitsisumiit sulisut, sulisunullu aqutsisut peqatigalugit, sullivimmi isumannaallisaanerup pisariaqarneranik suliffeqarfimmi piginnaaneqarfigineqarto pillugu oqallisigineqartassaaq.

*Imm. 3*. Sulinermut ministerimiit sulisitsup pisussaaffianut malittarisassanik aalajangiivigineqarsinnaavoq, imm. 1-2-lu malillugit, tamatuminngalu pappialanngorlugit uppernarsaatinik naammassinniinermutBeskæftigelsesministeren.«

1. *§ 7,imm. 1* aamma *2,* atorunnaarsinneqassaaq, taarsiullugulu ikkunneqassaaq:

*»imm. 1.* Suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaalisaanerup aaqqissuunneqarnerata qanoq sananeqassaneranut, ingerlariaaseqassaneranullu malittarisassat, Sulinermut ministerimiit aalajangerneqarsinnaapput, sullivimmut isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut ilaasortat amerlassusaat, qanoq iliornikkut aalajangerneqarnissaat, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut qinerneqassanersut, sullivimmilu isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut, sulisunut aqutsisunik toqqaaneq, sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerani suliassanut tunngasunut, sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerata ilaasortaaniit,

pisinnaatitaaffinnut, pisussaaffinnullu.« Kingunerisaanik imm. 2-8- nngussaaq.

1. *§ 7, stk. 3, 1. pkt.-*mi*,* imm. 2, 1. pkt.-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq »Isumannaallisaanermut Kattuffiiup« imaalillugu:

»Sullivimmi isumannaallisaanermut kattuffik«.

1. *§ 7, imm. 4,* imm.-mi 3-nngortinneqartumi, allanngortinneqarluni

»isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu« imaalillugu:

»isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutiginera«.

1. *§ 7, imm. 4,* imm.-mi 3-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq »§ 5 aamma § 6, imm. 1« imaalillugu: »§ 5, § 6, imm. 1, § 6 a aamma § 6 b, imm. 1«.
2. *§ 7, imm. 7-*mi, imm. 6-nngortinneqartumi, allanngortinneqassaaq

»isumannaallisaanermut suliaq« imaalillugu: »isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutiginera«, kingorna »1,« ikkunneqassaaq: »§ 6 a, § 6 b, imm. 1,« aamma» imaluunniit immikkuullarissunut « atorunnaarsinneqarpoq.

1. *§ 8, imm. 1,* allanngortinneqarpoq» isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« uunga: »sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq«.
2. *§ 8, stk. 2,* allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut eqimattaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«,

»isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« og »isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaaneq«.

1. *§ 8, imm. 3-*mi *,* allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut

ataatsimiisitalisq« aamma »isumannaallisaanermut eqimattaq« allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«.

1. *§ 8, imm. 4-*mi*,* allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermut eqimattat« imaalissaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi eqimattat«,

»isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliaq« aamma »isumannaallisaanermut peqqissusermullu« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaaneq«.

1. *§ 8, imm. 5,* imatut allanneqassaaq:

*»imm. 5.* Sulisitsisumiit sullivimmi isumannaallisaasuni eqimattat, sullivimmilu isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliat, ataqatigiissaarinermut suleqatigiinnissaannik sulisitsisumiit periarfissinneqassapput.«

1. *§ 9, stk. 1, 1. pkt.-*mi, »isumannaallisaanermi sinniisit« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisoq«, »isumannaallisaanermi sinniisoq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisoq« aamma »isumannaallisaanermut pikkorissarnerit« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut pikkorissarnerit«.
2. *§ 9, imm. 1, 2. imm.-mi,* »isumannaallisaanermut pikkorissarnerit« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut pikkorissarnerit«.
3. *§ 9, imm. 2-*mi*,* »isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup« allanngortinneqassaaq, imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanerata«.
4. *§ 9, stk. 3*-mi*,* »sikkerhedsorganisationen« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanerup aaqqissuussaanera«.
5. § 9 -p kingorna ikkunneqassaaq:

»**§ 9 a.**, Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamut ilaasortat, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniarsimasuunissaat, sulisitsisumiit isumagineqassaaq.

*Imm. 2.* Sulinermi ministerimiit malittarisassat imarisassai aalajangiunneqassapput, ilaasortanngorneq, neqerooruteqarneq, sullivimmillu isumannaallisaanermut ilinniakkami pinngitsuugassaanngitsoq (obligatorisk), naammassinniineq, immikkullu sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagaqarneq, sanaartornerup iluani- toqqaviliornermut sanaartornermullu tunngasunut ataqatigiissaarinermut, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagagaq, ilinniartitsisuusut piginnaasaat, piginnaasaannillu sillimmataasut pitsaassusaannik itisiliineq, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagaqarnermi pinngitsuugassaanngitsut (obligatorisk), sullivimmi isumannaallisaanermi ataqatigiissaarinermut ilinniagaq.«

1. *§ 10* Imaalillugu allanneqassaaq:

**»§ 10.** Suliffeqarfimmi sulisitsisumiit sulinermi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu piginnaasaq pisariaqartoq isumagineqarsinnaanngippat, sulisitsisumiit avataaniit suliamik naammassinniisinnaasumik pissarsineq qulakkeerneqassaaq, sulisunut sulinermi isumannaallisaanerup isumannaatsuunissaa anguniarlugu. Tamatuminnga sulinermi ministerimiit malittarisassanik aalajangiisoqarsinnaavoq.«

1. *§ 11 a, imm. 2, 1. imm.-mi,* »tamatuma qanoq qaangerneqarsinnaaneranik« kingorna ikkunneqassaaq: », sullivimmi isumannaallisaanermut pitsaaliuinermut tunngaviusunik, inatsiseqarnermi taaneqartoq atorlugu, qimerluuineqarnera.«
2. *§ 11 a, imm. 3-*mi, »isumannaallisaanermut aaqqissuussineq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq«.
3. § 15-p kingorna ikkunneqassaaq:

**»§ 15 a.** Sullissisuniit sanaartornermik sulianik suliarinnittut, isumannaallisaaqataasussaapput, sanaartortitsisumiit pilersaarusiorneqarneranut, killiliussinernut, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu, suliaqartut isumannaannissaannut peqqissusaannullu ataqatigiissaarineq siunertaralugu. Tamatumunnga sanaartortitsisut ataqatigiissaarinermut innersuussutaat, sulisitsisumiit ataqqineqassaaq.

*Imm. 2.* imm. 1 malillugu, sulinermut ministerimiit, sulisitsisup pisussaaffigisaanut malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq.«

1. *§ 16,imm. 1, 1. imm. aamma 2. imm. aamma § 16, imm. 2-*mi*,*

»isumannaallisaanermut sinniisut« imaalillugu allanngortinneqassaaq:

»sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut«.

1. *§ 16, imm. 1, 1. imm-*mi*.,* kingorna ikkunneqassaaq »peqatigalugu«:

»inerniliussaasut aamma«.

1. *§ 16, imm. 1, 2. imm.,* kingorna ikkunneqassaaq »peqatigalugu«:

»inerniliussaasoq imaluunniit«.

1. *§ 16, imm. 2-mi,* kingorna ikkunneqassaaq »nalunaarutigineqartut«:

»inerniliussaasut aamma«.

1. *§ 17-*mi ikkunneqassaaq 2. imm.-tut:

»sullivimmik nakkutilliisuniit piumasarineqarsinnaavoq, nukingertumik, piffissaliussarluunniit atorlugu misissuinermik.«

1. *§ 17 b* imatut allanneqassaaq:

**»§ 17 b.** Sulisitsisup pisussaaffigisaanik, napparsimanikkut sulinnginnernut tunngasunik, suliffeqarfimmiit isumannaallisaanermut peqqinnissamullu tunngasut, suliffeqarfiup suliassaasa ilagaa,

sulisitsisumiit pisussaaffigineqartoq, napparsimaneq peqqutaalluni suliffeqarfimmi sulinngitsoortarnerit appartinniarlugit, sulinermut ministerimiit malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq.«

1. § 17 b -p kingorna, qulequtaq sioqqullugu, § 18 sioqqullugu ikkunneqassaaq:

***»****Suliffeqarfinni aqutsisut il.il.*

**§ 17 c.** Inatsisit aalajangersagaanniittut, sulisitsisup pisussaaffii aamma suliffeqarfimmi aqutsisumut, aqutsinermiluunniit peqataasunut atuupput.«

1. *§ 21, imm. 2-*mi*,* allanngortinneqassaaq »isumannaallisaanermi eqimattaq« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut eqimattaq«.
2. *§ 28-*p kingorna ikkunneqassaaq »ulorianarput«: »imaluunniit annikippallaarput«.
3. *§ 33,imm. 1, nr. 2-*p*,* kingorna ikkunneqassaaq »sulinermi atisarisat«: », takuneqarsinnaasumi, kimit aningaasartuutit isumagineqassanersut«.
4. *§ 33, imm. 1, nr. 3,* atorunnaarsinneqassaaq »aamma«.
5. *§ 33, imm 1-*mut*,* nr. 3-p kingorna, normutut nutaatut ikkunneqassapput:

»4) timikkut tarnikkullu ikiueqqaarnermut tunngsut, suliniutigineqarnissaannik pingaaruteqartut,

1. inunnik timikkut tarnikkulluunniit ajoqusertunik suliaqarnermut, sulinermi aqqunarnernik, nappaateqalernermillunniit kinguneqarsinnaasunik,
2. sulisunik kisimiitsillugit sulisitsisinnaanermut killiinernut tunngasut, aamma«.

Nr. 4, nr. 7-nngortinneqassaaq.

1. *§ 35, imm. 1* -mi, 1. pkt. -p kingorna, nutaatut naggatitut ikkunneqassaaq:

»Sulinermi ministerimiit tamatumunnga tunngatillugu malittarisassanik aalajangiussisoqarsinnaavoq

* 1. sullivimmi isersimaartarfik, ataanilu qilaamut portussusaa, qilaamut portussusaa, natit, iikkat, qilaat, qaamassusaa, kiassusaa/nillissusaa, silaannarissarneqarnera nipitussusaalu,
  2. atugarissaarnermut suliniutit il.il., takuneqarsinnaasumi isersimaartarfik- nerisarfik, atisaasivik, atisaajartarfik, perusuersartarfiit, errorsisarfi- uffarfillu, siniffigisinnaasat issiaviillu, aamma
  3. anisarfiit, takuneqarsinnaasumi aqqutigisartakkat, majuartarfiit anisarfiillu.«

1. *§ 35* -mi, imm. 2-p kingorna immikkoortoq nutaatut ikkunneqassaaq:

»*Imm. 3.* imm. 1 naapertorlugu inissianik, ininik, ininik annertussusilinnik il.il. attartornermut aamma atuunnerinut malittarisassanik atulersitsisoqarsinnaavoq.«

Imm. 3, imm. 4-nngussaaq.

1. kapitali 6-mut *qulequtaq* kingorna ikkunneqassaaq »Tekniskikkut iluaqutaasut«: »il.il.«
2. *§ 36, imm. 1, 1. imm.-*mi, allanngortinneqassaaq »Teknikkikkut iluaqutaasut« imaalillugu: »Maskiinat, maskinat atortui, poorisat, ilusilersorlugit sanariikkat, atortorissaarutit, sannatit, sanaartornermut atortut pisiassat, teknikkikkut iluaqutit allat, inummullu illersuutit«.
3. *§ 37, imm. 1-*mi, kingorna ikkunneqassaaq »teknikkikkut iluaqutinut malittarisassat«: »il.il.«
4. § 39-p kingorna, *kapitel 7-*mut ikkunneqassaaq*:*

»**§ 39 a.** Sulinermi peqqissutsimut- ajutoornermullu naammattuuinermut pitsaaliuineq siunertaralugu, aatsitassanik atortussanilluunniit sananeqarfiiniit, assartortitsisuniilluunniit misissorneqareersunik misissuisoqarnissaanik, nalunaarutiginninnermullu, sulinermut ministerimiit malittarisassaliisoqarsinnaavoq. Ataani

takuneqarsinnaasumi, aatsitassanut atortussanullu tamanut, ataasiakkaanullu, aatsitassanut atortussanullu, aatsitassanulluunniit atortussanutllu aalajangersimasunut atugassanut, malittarisassaliineqarsinnaavoq.

*Imm. 2.* nalunaarusiami atulersinneqarsinnaasumi imaqartinneqassaaq:

* 1. aatsitassap atortussalluunniit sumut atugassaaneranik sunniutaanillu nalilersuinermut pingaaruteqarneranut paasissutissanut tunngasut, takuneqarsinnaasumi, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sunniutaasa ulorianarsinnaanerinik.
  2. Immikkoortiterinermut, poortorneqarnerinut meqilerneqarnerinullu siunnersuut.
  3. isumannaallisaanerup peqqissutsillu ajornerulerneranut pitsaaliuinerup suliniutigineqarneranut, patajaatsumik suliniarnerup qulakkeerinninniarnermut paasissutissat.

*Imm. 3.* Malitsigisaanik aalajangiunneqarsinnaavoq, aatsitassanik atortussanillu nutaajusunik siusinnerpaamik, nalunaarutigineqarneraniit qaammatip ataatsip kingorna atuisoqarsinnaaneranik. Piffissaliussaasoq sivitsorneqarsinnaavoq, nalunaarusiaq amigartumik kukkusumilluunniit imaqarpat, taamaalilluni nalunaarusiami paasissutissat imarisaanik tigusaqarnermiit aatsitassaq atortussarluunniit, qaammatip ataatsip kingorna aatsaat atorneqarsinnaaneranik.

**§ 39 b.** Sulinermut ministerimiit teknikkikkut allatigullu nalunaarusianik saqqummiinernut, nioqqutissanik eqqussuinernut malittarisassanik aalajangiisoqarsinnaavoq, annertuumik pingaaruteqarpoq, akutissat atortussalluunniit peqqissutsimut isumannaallisaanermullu sunniutaasinnaanerinut paasissutissanik imaqarnissaat«.

1. *§ 42, 2. imm.-*mi, allanngortinneqassaaq »nakkutilliinermut allattuivimmut, allatigulluunniit assigisaanik uppernarsaatilerneqassaaq« imaalillugu: »allaganngorlugu uppernarsarneqassaaq«.
2. *§ 49 a, imm. 2-*mi, allanngortinneqassaaq »atuarfimmi nakorsaq« imaalillugu: »peqqinnissaqarfik«.
3. § *50, imm. 1, nr. 2* aamma *3,* aamma *§ 51, imm. 1-*mi*,*

allanngortinneqassaaq »landsstyret« imaalillugu: »Naalakkersuisut«.

1. *§ 51, imm. 1, nr. 5-*mi*,* allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut peqatigiiffiat (GA)« imaalillugu: »Kalaallit Nunaani Inuussutissarsiorneq«.
2. *§ 51, imm. 1, nr. 6-*mi*,* allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaanni Kommuuneqarfiit Kattuffiat (KANUKOKA)« imaalillugu: »kalaallit nunaanni kommuuneqarfiit ataatsimoorneri«.
3. *§ 51, imm. 1, nr. 7-*mi*,* allanngortinneqassaaq »Kalaallit Nunaata naalakkersuisoqarfia« imaalillugu: »Naalakkersuisut«.
4. *§ 55-*mi*, imm. 2-4*-tut ikkunneqassaaq:

»*Imm. 2.* Takuneqarsinnaasumi, Sullivinni nakkutilliisuniit paasissutissanik ataatsimut katersukkanik, pisortaqarfinniit allaniit isumagineqarsinnaavoq, nakkutilliisoqarfimmiit sulianik naammassinniisoqarnissaanut, takuneqarsinnaasumi, suliffeqarfiup suussusaanut atugassamik, Sullivimmi nakkutilliisuniit nakkutiginninnermut tunngatillugu, misissueqqissaarnermut, aammalu kisitsisit atorlugit nalunaarsuinermut pitsanngorsaanermut atugassanik.

*Imm. 3*. Sullivinnik nakkutilliisoqarfik, paasissutissanik nammineq pigisanik, imm. 1-mi aamma 2 -mi pineqartumi, takuneqarsinnaasumi, nakkutilliinermut- nakkutilliinermullu sulianik oqartussaasuniit, suliamik naammassinniinermut pisariaqartitanik ingerlatitseqqiisoqarsinnaavoq.

*Imm. 4*., Sullivinni nakkutilliisoqarfiup katersineranut, paasissutissanillu suliaqarnermut, ingerlatitseqqiinermullu malittarisassiisoqarsinnaavoq, imm. 2 aamma 3 malillugu, takuneqarsinnaasumi, qaqugu, sunalu siunertaralugu, paasissutissanik katersukkat suliarineqarnerini, qaqugukkut paasissutissanik nunguterineqassanersoq, suliarineqarnerisalu qimerloorneqarneri, aaqqissuussaanermullu teknikkikkut suliniutaasunut, Sulinermi ministerimiit malittarisassiisoqarsinnaavoq.«

1. *§ 59, imm. 4, 2. imm.,* allanngortinneqassaaq » tamatuminnga nalunaarusiorneqassaaq, tak. § 17 b aamma § 18« imaalilugu: », tak. §§ 17 c aamma 18, tamatuminnga nalunaarusiorneqassaaq«.
2. *§ 59* -mi, *imm. 5* og *6-*tut ikkunneqassaaq*:*

*»Imm. 5.* Sullivimmi nakkutilliinermut atassumik nakkutilliisuni sulisuniit sulisut allanik peqateqartinnagit oqaloqatigineqarsinnaapput.

*Imm. 6.* Sullivimmi nakkutilliisuniit, nakkutilliinermut atatillugu, sulisunik eqimattakkaanik oqaloqateqartoqarsinnaavoq, taamaaliorneq sulinermut tunngassuteqartumik, sullissivimmut isumannaallisaanermut peqquteqarpat. Sulisut eqimattakkaarlugit oqaloqatigineqarnerat, sullissisumiit, taassumalu sinniisaaniit, tak. §§ 17 c aamma 18, sullissisumiit toqqarneqartoq pisinnaatitaavoq peqataanissanik, Sullivimmut nakkutilliisoqarfimmi sulisumiit, eqimattanik oqaloqateqarnermut siunertaasup asuliinnartinneqannginnissaanik nalilerneqarpat.«

1. *§ 60, imm. 1*-mi, allanngortinneqassaaq »peqqusineq« imaalillugu:

»inerniliussineq«, kingornalu »inatsit naapertorlugu,« ikkunneqassaaq:

»takuneqarsinnaasumilu peqqusisinnaavoq, pissutsit aallaavigalugit«.

1. § 60 -p kingorna, ikkunneqassaaq:

**»§ 60 a.** sullivimmi isumannaallisaaneri ajornartorsiutinut aalajangersimasunut ataatsimut arlalinnulluunniit iluarsiinissamut, Sullivimmi isumannaallisaanermiit, sullissisoq allaganngortitamik isumaqatigiissusioqatigisinnaavaa, ajornartorsiutaasumut piffissap aalajangersimasup iluani naammasineqartussamik.

*Imm. 2.* Isumaqatigiissusiaq pisinnaavoq,

* 1. Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit uppernarsineqarpat, inatsisit malittarisassat, inerniliussalluunniit naapertorlugit naapertuutinngitsunut, piffissaliissutaasup iluani iluarsiivigineqartussamik, suliffeqarfimmi sulisitsisumiit sulinermut tunngasumik ajornartorsiummik arlalinnilluunniit iluarsiinissaq kissaatigineqarpat, imaluunniit
  2. Sullivimmi nakkutilliisuniit, inatsisit, malittarisassat, inerniliussalluunniit naapertorlugit, naapertuutinngitsoqarneranik pasitsaassisoqarpat, sulistsisumiillu tamatuma iluarsiivigineqarnissaa kissaatigineqarpat.

*Imm. 3.* imm. 1 amma 2 malillugu, isumaqatigiissusiortoqarpat, sullivimmi isumannaallisaanermiit, suliffeqarfimmiillu, sullivimmi isumannaallisaanermut, pilersitsisussaaneq pisussaaffigineqartoq malillugu isumaqatigiissusiorsimaneq pillugu sulisut paasitinneqassapput, sullivimmilu isumannaallisaasut, sulisulluunniit iluarsiivigineqartussanut iluarsiinissamik peqataatinneqarnissapput.

*Imm. 4.* Isumaqatigiissusioqatigiinneq Sullivimmik nakkutilliisuniit, nakkutilliinikkut malinnaavigineqassaaq.

*Imm. 5.* Isumaqatigiissusiaq sullissisumiit, Sullivimmi nakkutilliisuniiluunniit atorunnaarsinneqarsinnaavoq, isumaqatigiissusiaasimasoq, pisut aallaavigalugit allanngortinneqarnissaanut peqqutissaqartinneqarpat.«

1. *§ 61* imatut allanneqassaaq:

**»§ 61.** Sullivimmi nakkutilliisuniit noqqaassutigineqarneratigut, Sullivimmi nakkutilliisuniit inerniliussaasoq sullissisumiit allaganngorlugu utertiivigineqassaaq.

*Imm. 2.* Inerniliussiissutinik utertiiviginninnermi, sullissisumiit qulakkeerinninneqassaaaq, sullivimmi isumannaallisaanermiit, suliffeqarfinniluunniit sulisut sinniisaaniit, sullivimmi isumannaallisaanermut pilersitsisussaatitaaffeqanngitsumiit, utertiiviginninnermut piffissaliussaasup naannginnerani, utertiiviginissutaasup imarisaanik ilisimatinneqarnissaanik. Tamatuminnga sullissisoq pisinnaatitaaffiliisuussaaq.«

1. *§ 62, imm. 1-*mi*,* allanngortinneqassaaq »kapitali 10-12« imaalillugu:

*»*kapitali 10-13«, aamma »§ 29« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »§§ 50-54«.

1. *§ 62, imm. 2-*mi*,* allanngortonneqassaaq »taassumannga sinniisaasoq« imaalillugu: »allat«, aamma » malitsigisaanik nakkutilliisoqassaaq, « imaalillugu allanngortinneqassaaq: »Sullivimmik nakkutilliinermiit tiguneqarsimavoq«.
2. *§ 63-*mi allanngortinneqassaaq »landsstyri« imaalillugu:

»Naalakkersuisut«, aamma »ministeriusoq« imaalillugu allanngortinneqassaaq: »naalakkersuisuusoq«.

1. *§ 64, imm. 1 aamma 2, imm. 3, 1. imm. aamma imm. 4,* allanngortinneqassaaq »sulinermi minister-i« imaalillugu: »sullivimmi isumannaallisaanermut maalaarnermut ataatsimiisitaliaq«, aamma imm. *3, 1. imm.-*mut allanngortinneqassaaq »sulinermut ministerip« imaalillugu: »Sullivimmi isumannaallisaanermut maalaarnermut ataatsimiisitaliap«.
2. *§ 64, imm. 2-*mi*, 3. imm.-*tut ikkunneqassaaq.:

»Sullivimmi nakkutilliisoqarfiup maalaarnermut ataatsimiisitaliaanut maalaarut nassiutinnginnerani, Sullivimmik nakkutilliisoqarfimmiit, Sullivimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqaammik piniartoqassaaq.«

1. *§ 64, imm. 5*, atorunnaarsinneqassaaq.
2. *§ 65,imm. 1-*mi*,* allanngortinneqassaaq »§§14-17« imaalillugu: »§§14- 17 c«
3. *§ 65, imm. 2-*mi*,* allanngortinneqassaaq »taamaammat« imaalillugu:

»taamaattoqarpat«.

1. *§ 65, imm. 4-*mi*,* allanngortinneqassaaq »taaneqarpoq« imaalillugu:

»taaneqarneratuut«.

1. *§ 65, imm. 5,* imatut allanneqassaaq:

*»Imm. 5.* Annertuumik sukaterinertut isigineqassaaq,

* 1. inuusuttuni 18-nit inorlugit ukiulinni, toqumik kinguneqartumik ajutoortoqarsimaneranik, tak. imm. 2,
  2. inuusuttuni 18-t inorlugit ukiulinni, inuunermik peqqinnissamilluunniit ulorianartorsiornermik kinguneqartumik aqqunartoqarsimaneranik, tak. imm. 4, nr. 2,
  3. inunnik arlalinnik aqqunartoqarsimanerani, inuunermik, peqqissutsikkulluunniit ulorianartorsiornikkut, imaluunniit
  4. pineqartumiit, piginneqatigiinnermi ukiut 4-t iluini, aataasiarnikkut arlaleriarnikkulluunniit, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarnermi, sakkortuumik unioqqutitsisimasutut pineqaatissinneqarnermik eqqartuussaasumik.«

1. *§ 66, imm. 1, 1. imm.-*mi*,* allanngortinneqassaaq *»*sulisitsisoq« imaalillugu: »sulisitsisuusoq«.
2. *§ 66, imm. 1*, *3. imm.-*mi*,* allanngortinneqassaaq » § 91, imm. 4« imaalillugu: »§ 128, imm. 4«.
3. *§ 67, imm. 1*, *4. imm.,* allanngortinneqassaaq »§ 91, imm. 4« imaalillugu: »§ 128, imm. 4«.
4. *§ 67 a-*mi, allanngortinneqassaaq »§ 17 b« imaalillugu: »§ 17 c«.
5. *§ 70-*mi*,* allanngoratinneqassaaq »Kalaallit Nunaata Eqqartuussisoqarfia« imaalillugu: »Kalaalit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfia«.

# § 2

*Imm. 1.* Inatsit juunip aallaqqaataani 2023-mi atuutsinneqalissaaq.

*Imm. 2*. Kalaallit Nunaani sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit naapertorlugu, malittarisassanik atuutsitsineq, tak. inatsit nr. 1048, oktobarip 26-anni 2005-meersoq atuutsinneqaannassaaq, malittarisassanik

tamatumunnga inatsisitigut periarfissaliissutigineratigut, atuutsinneqalersussanik taarserneqarnissaata tungaanut.

*Inatsisissatut siunnersuummut oqaaseqaatit Oqaaseqaatit nalinginnaasut*

# Imarisai

1. **Aallaqqaasiut**
2. **Inatsisissatut siunnersuutaasup pingaarnertut immikkoortui**
   1. **Inatsisip atuuffii**
      1. **Tarnikkut atukkanut sullivimmi isumannaallisaaneq, piumassutsikkut suliaqarneq, inatsisillu allanneqarnerisa erseqqinnerunissaat**
         1. Eqqartuussissut atuuttoq
         2. Sulinermi ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
         3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Suliffiup avataatigut, suliffimmut tunngassuteqartumik nukersortoqarnera

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Suliffeqarfimmi isumannaallisaanerup- peqqissutsillu eqaannerutinneqarnissaa

* + 1. **Isumannaassutsip peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarnera**
       1. Eqqartuussissut atuuttoq
       2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
       3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Suliffeqarfiit isumannaallisaaneqanngitsut

* + - 1. Eqqartuussisut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Suliffeqarfik isumannaallisarneqarfiusoq

* + - 1. eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutigineqartoq

# Sulisitsisumit isumannaallisaanermut aaqqissuussinermi pisinnaatitaaffiiit pisussaaffiillu allat

* + - 1. Eqqartuusissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Sulisitsisup, pisititsisut, pisiortorfigisat, attartortitsisut pisussaaffii il.il.

* + 1. **Sullivimmik nalilersuineq, pinaveersaartitsinermullu tunngaviusut**
       1. Eqqartuussissut atuuttoq
       2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
       3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Sulisitsisumiit peqataaaffigissallugit pisusaaffiit, sanaartortitsisumiit pilersaarusiorneq, killilersuineq ataqatigiissaarinerlu siunertarisamut naleqquttumik

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuunneqarneq siunnersuutaasoq

# Sulisitsisumiit pisussaaffiusoq, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu, napparsimanikkut sulinngitsoornerit atassuteqartinneqarnissaat

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussineq siunnersuutaasoq

# Suliffeqarfinni aqutsisut il.il.

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Nakkutilliinermut atuakkap piumasaqaatigineqarneranik taamaatitsineq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Sulisitsisumiit inerniliussanik utertiiviginninneq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Ikiueqqaarnermut, inunnik timikkut, tarnikkullu atukkatigut ulorianartumik kinguneqartumik sulisitsineq, kisimiillutillu sulinernut malittarisassaliinermut pisinnaatitsineq

* + 1. Eqqartuussissut atuuttoq
    2. Sulinermut ministereqarfimiit isumaliuusersuutaasut
    3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Suliffqarfiup aaqqissuussaaneranut, teknikkikkut iluaqutinut, aatsitassanut, atortussanullu il.il. piumasaqaatit.

* + 1. **Suliffeqarfiup aaqqissuussaanera**
       1. Eqqartuussissut atuuttoq
       2. Sulinermut ministerimiit isumaliuusersuutaasut
       3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Inummut illersuutinik, sulinermilu atisanut aningaasartuutit

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Oqaaseq teknikkikkut atortorissaarutit

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Aatsitassanut atortussanullu tunngasunut pisiortorfiit il.il.

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Sullivinni nakkutilliisut sakkuinik allannguineq

* + 1. **Misissuinermik piumasaqarnermut piffissaliussiineq**
       1. Eqqartuussissut atuuttoq
       2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
       3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Nalunaarsukkanik katersineq, suliaqarneq, ingerlatitseqqiinerlu

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# sulisunik oqaloqatiginnittarnerit, takuneqarsinnaasumi eqimattanik oqaloqateqarneq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Sullivimmi isumannaallisaanermut pitsanngorsaanermut isumaqatigiissutit

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Nipangersimasussaatitaaneq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Sullivinnik nakkutillisuniit inatsisinik unioqqutitsinernut inerniliussanut periarfissaliissut

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# maalaariaatsimik allannguineq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
      3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Akiliisitsissutit qaffasissusaanik qaffaaneq

* + 1. Eqqartuussissut atuuttoq
    2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut
    3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq

# Sulisunut paasissutissiineq, malittarisassanillu nutarterineq

* + 1. **Kalaallisut oqaatsit atorneqarnerinik allannguut**
       1. Eqqartuussissut atuuttoq
       2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq

# Sullivimmik nakkutilliisuniit inerniliussanik paasissutissiineq

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut

# akuutissat atortussallu

2.8.3.1 Eqqartuussissut atuuttoq

2.8.3.2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut, aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq

# Allanngortitsineq »atuarfiup nakorsaa« imaalillugu

**»peqqinnissaqarfik«**

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut, aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq

# Sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliap katiterneqarnera

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut, aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq

# Illersuutit

* + - 1. Eqqartuussissut atuuttoq
      2. Sulinermut ministereqarfimmiit isumaliuusersuutaasut, aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq

1. Pilersitsinerup kingunerisaanik pisortaqarfinnut aningaasartuutit
2. Inuussutissarsiornermut il.il. aningaasartuutit, allaffissornikkut qullersaqarfinnut kingunerisitassat
3. innuttaasunut allaffissornikkut qullersaqarfinnut kingunerisitassat
4. Avatangiisinut kingunerisitassat
5. EU-p eqqartuussivianut atanermut
6. Oqartussaqarfiit kattuffiillu il,il. tusarniaavigineqarneri
7. Immersugassaq (Skema) eqikkagaq

# Aallaqqaasiut

Kalaallit Nunaanni Inatsiseqarnikkut Sullivimmi isumannaallisaaneq Danmarkimi, Sulinermi ministeeriaqarfimmiit aqunneqarpoq. Danmarkimi Sullivimmi isumannaallisaaneq, Kalaallit Nunaani nakkutilliinermut allaffeqarpoq, Kalaallit Nunaani nakkutilliineq tassanngaaniit isumagineqartartumik, Kalaallit Nunaani inatsiseqarnermi sullivimmi isumannaallisaaneq allaffissornikkut ingerlanneqartumik.

Kalaallit Nunaanni Sullivimmi sulinermilu isumannaalisaanermut inatsit 1986-meersuuvoq, kingullermillu 2005-mi annertuumik naligiisitsineqarluni. Qallunaat nunaani sullivimmi sulinermilu isumannaallisaanermut inatsit 2005-miit 25-riarlugu allanngortittarnikuuvoq. Isumaginninnermut tunngasunut, suliffeqarnermullu Naalakkersuisoq, inatsisip nutarterneqarnissaanik kissaatigineqartarpoq, qallunaat nunaannisuulli sullivimmi sulinermilu isumannaallisaanermut inatsit atuuttup naligiisinneqarneratigut, kalaallit nunaani suliffeqarnermut isumaqarnerulersitsissammat.

Kalaallit Nunaani Sullivimmi sulinermilu isumannaallisaanermut inatsit, inatsit toqqammaviuvoq, - kalaallit nunaanni suliffeqarnermi – qallunaat sullivimmi sulineremilu isumannaallisaanikkut inatsisaannut assersuunneqarluarsinnaavoq. Inatsit tunngaviusutut inatsisaavoq, isumaqarlunilu ilaatigut, inatsit aalajangersagaanni ilarparujussui pisinnaatitsinermut aalajangersagaapput, sulinermut ministerimiit aqunneqarnerisigut malittarisassanik aalajangiivigineqarsinnaasut, pineqartut ilaanni nalunaarutitut ilusilerneqartunik. Aamma pineqarput aalajangersakkat arlalippassuit, inatsisissatut siunnersuutigineqartut, uani inatsisissatut siunnersuutigineqartumi.

Kalaallit nunaani sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarnermi assersuutigineqarsinnaavoq, malittarisassaliinikkut nalunaarutitut ilusilerneqartumik, qallunaat malillugit, kisiannili tamatumunnga malittarisassaliinermut pisinnaatitsinermut periarfissaliissutini piusut atorlugit, kalaallit nunaani sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit

erseqqissut takuneqarsinnaalissagaluarput. Inatsisissatut siunnersuutaasoq, makkununnga malittarisassanut iluarsiiviginiarlugu siunertaavoq:

* Ikiueqqaarneq
* Inunnik suliaqartitsineq, timikkut tarnikkullu atukkanut ulorianartorsiortitsisumik
* Kisimiilluni sulineq
* Suliffeqarfiup ilusilersorneqarnera
* Inunnut illersuutinut, sulinermilu atisanut aningaasartuutit

Tamatuma saniatigut, inatsisissatut siunnersuummi, allannguutit pingaaruteqartut makkuupput:

Sullivimmi isumannaallisaanermi, tarnikkut atukkat sammineqarnerata patajaallisarneqarnera, inatsisit aalajangersagaanni siunertatut erseqqissarneqarnissaa, sullivimmi isumannaallisaanermi timikkut atukkatuulli, tarnikkut atukkat, inatsisini ilaanissaa. Sulinerup avataani, suliffimmut atassuteqartumik nukersortoqarnermut, Sulinermi ministerimiit aqutsinermut malittarisassiisoqarsinnaavoq, Sullivimmillu isumannaallisaanermit, sulisitsisumiit akuerineqanngitsumik, sullisunik eqimattanik oqaloqateqarnermut periarfissaritaasumut.

Suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu, malittarisassanik nutarterineq. Allannguutissatut siunnersuutaasut ilaatigut, suliffeqarfiit mikisut isumannaallisaanermik aaqqissuussaqarfiunngitsumi, patajaallisarnissaata suleqatigiissutigineranut tunngavoq, suliffeqarfinnilu isumannaallisaanermut aaqqissuussaaffeqartuni, eqaannerusumik sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinerup eqaannerunissaanik.

Suliffeqarfiup sullivimmi isumannaallisaanermut ajornartorsiutaanut, inatsisinik malinninnissamut tunngatillugu, sullivimmik nalilersuinermi (APV) (kalaallisut: SN), Sulinermilu ministerimiit malittarisassanik aalajangiinermut pisinnaatitsissummik, napparsimaneq peqqutigalugu sulinngitsoortarneq, isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarneranut ilaatinneqassaaq, napparsimaneq

peqqutigalugu sulinngitsoortarnerup appartinniarnera siunertaralugu, takuneqarsinnaasumi, napparsimaneq peqqutigalugu sulinngittarnerup APV-mi ilaatinneqarnissaa.

Assigiinngitsutigut piumassutsikkut sulineq, suliffeqarfiup isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanerani, sullivimmillu naliliinermut malittarisassani mininneqassaaq.

Sullissisuniit, sanaartorfinni sulisitsisut, sanaartortitsisorlu suleqatigiissutigisussaavaat, pisinnaatitsinermullu aalajangersakkami, akuutissanut atortussanullu tunngasunut piumasaqaammik, aalajangiisoqarnissaanik piumasaqaammik sulinermut ministerimiit atulersitsisoqarsinnaavoq.

Sulinermi sullivimmilu nakkutilliisoqarfiup qisuariaataasa annertusineqarnissaanut siunnersuutaasoq, takuneqarsinnaasumi isumaqatigiissutaasup ingerlanneqarnerata ilanngunneqarneranut.

Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit, paasissutissat, oqartussaqarfinniit allaniit pissarsiarineqartut, katersorneqarsinnaallutillu suliarineqarsinnaapput, nakkutilliisoqarfimmiit suliassatut, suliarineqartussaanerinik siunertaqartumik.

Sullivimmi isumannaallisaanermut malittarisassanik annertusiineq, nipangersimasussaatitaanermut inatsisini pingaaruteqartoq.

Maalaaruteqarnermut allannguutaasumi, Kalaallit Nunaani suliffeqarfiit Sullivimmi nakkutilliisuniit inerniliussat pillugit maalaarutinut, siusinnerusoq isigalugu, Sulinermi ministerimut taarsiullugu, Sullivimmi isumannaallisaanerup ataatsimiisitaliaanut apuunneqartassapput.

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinermi akiliisitsinerup qaffasissusaata qaffanneqarnissaa, 2015-

mi, 2019-milu pisumi, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisaatulli qaffanneqassaaq.

Tamatuma saniatigut aalajangersakkat arlaqartut atorunnaarsinneqassapput, suleriaatsikkut atorneqarunnaarneri pissutaalluni.

1. **Inatsisissatut siunnersuummi pingaarnertut qulequttat**

# Inatsisip atuuffii

* + 1. *Tarnikkut sulivimmi isumannaallisaanermi atukkat, piumassutsikkut sulineq, inatsisillu allanneqarnerisa erseqqinnerunissaat*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Kalaallit Nunaani sullivinni isumannaallisaanermut inatsisini § 1-mi ilagitinneqarpoq siunertamut aalajangersagaq, kingunerisaanik inatsit naapertorlugu, sullivimmi isumannaallisaaneq isumannaatsuutinnissaanik peqqissutsimullu isumannaatsuutinnissaanik ilungersuutigineqarneratigut pilersinneqarluni, kalaallini inuiaqatigiinni, sukkulluunniit teknikkikkut inoqateqarnermullu ineriartorneq malitsigalugu. Aalajangersakkami § 1-mi 1986-mi sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit eqqunneqarmalli, suli allanngortinneqarnikuungilaq. Takuneqarsinnaavoq, inatsisissatut siunnersuutit oqaaseqaataasa kapitali 1-ani, inatsimmut siunertaritinneqartumut, siunertamut oqaaseqatigiinni, qallunaat nunaani sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit assigiinneri takuneqarsinnaanera, tak. Folketingstidende 1985-86, ilanngussaq A, spalte 3391-mi. § 1-mut oqaaseqaatit, qallunaat nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini takuneqarsinnaasoq, inatsisaasumi ilaatinneqarnera, timikkut tarnikkullu atukkanut sullivimmi isumannaallisaaneq, tak. Folketingstidende 1975-76, tillæg A, spalte 99.

Sullivimmi isumannaallisaanerup inatsisaani inatsisit atuuffiinut aalajangersagaqarpoq. § 2, imm. 1-mi. Tunngaviusutut pingaarnertut inatsimi sulisitsisuusup suliassai inatsimmi ilagitinneqarpoq. § 2, imm 1-

mi, suliassat assigiinngitsut pingasut minillugit, sulisitsisumiit suliassaagaluartut. Mininneqartut ukuupput; nr. 1-mi aamma 2-mi, taakkua inatsisip kapitaliani 9-mut atassuteqartuusut, aamma inuusuttunut 18-nit inorlugit ukiulinnut atuuppoq, inuusuttunut nammineq angerlarsimaffimmi aningaasartuuteqartunut tunngasunut, inuusuttunullu sulisitsisumut ilaqutaasunut, sullivimmi sulisitsisumit illoqatigineqartunut. Imm. 3-mi, sulinermut atuutsitassanik, aalajangersimasunut arlaqartunut, inatsit annertusineqassaaq, naak, sulisitsisumiit suliassaatinneqartut suliarineqartussaanngikkaluartut, aamma, naak suliaq imm. 2 -mi mininneqaraluartoq.

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini, suleriaaseq sunaluunniit ilaatinneqarpoq, takuneqarsinnaasumi ilaavoq, nammineq piumassutsikkut sulineq. Nammineq piumassutsikkut sulinikkut naammassinniisoqarnera, ass.: peqatigiiffimmut, sulisitsisumulluunniit sullissinertut isigineqassaaq.

Sunngiffimmi sukisaarsaatitut/soqutigisatut suliaqarneq nalinginnaasoq, ass.: timersornermi, erinarsornermi, nipilersornermi il.il. sulinertut isigineqanngillat, sullivimmilu isumannnaallisaanermut inatsimmi ilaatinneqaratik.

Nammineq kajumissutsikkut suliaqarnermi, suliap qanoq naammassineqarnera, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini § 2, imm. 1-miinnersoq, nalilersoqqissaarneikkut pissaaq. Nalilersueqqissaar- nermi makkua tunngaviutinneqassapput:

* Nammineq piumassutsimik sulisumiit, sullissinermik pisussaaf- feqarpa, ass.. peqatigiiffik sullillugu?
* Nammineq piumassutsimik sulisoq, ass.: peqatigiiffimmiit ilit- sersuunneqarpa, aamma nakkutigineqarpa?
* Nammineq piumassutiminik sulisoq,ass.a. peqatigiiffimmi suliner- mini sullivilerneqarpa inimik, atortussalerneqarpa il.il. ?
* Nammineq piumassutsiminik sulisumiit suliap suliarineqarnerata inernerinut inummit allamiit peqatigineqarpa, ass.: peqatigiiffim- mut sullissinermi?
* Nammineq piumassutsiminik suliaqartoq akissarsitinneqarnis- saanik nalornissutigineqarnera ilanngullugu eqqarsaatigineqassaaq.

Peqatigiiffinni, nammineq piumassutsikkut suliaqarfiusuni, sulisitsisumiit sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarneq naammassineqarsimas- saaq, takuneqarsinnaasumi, isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermi, sullivimmillu nalilersuinerup malittarisassaanni.

* + - 1. *Sulinermut ministeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut*

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini »timikkut atukkani sullivimmi isumannaallisaaneq« imaluunniit »tarnikkut atukkani sullivimmi isumannaallisaaneq« inatsisini taamatut allaqasoqanngilaq. Taamaammat, nalornineqalersarpoq, inatsisini timikkut tarnikkullu atukkanut sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini ilagitinneqarnersut. Kimilluunniit nalornissutigineqartariaqanngikkaluarpoq, qaqugukkut inatsisit atuunneri, sunullu atuunnersut, takuneqarsinnaasumi, tarnikkuut atukkanut sullivimmi isumannaallisaaneq, aammalu inatsisiniinnersoq imaluunniit inatsisit avataaniinnersut. Taamaammat qitiutitaasup erseqqissarneqarnissaa sukannernerulersinneqarnissaalu eqqumaffigineqartariaqarpoq, tarnikkut atukkanut sullivimmi isumannaallisaaneq, timikkut atukkanut isumannaallisaanermullu naligiimmata, sulisitsisumiillu pisussaaffiuvoq, sulisuminut tamatuma naligiisinneqarnissai. Taamaattumik siunertaqarluassaaq, inatsisit allaqqanerinni erseqqissuunissaat, inatsisinilu timikkut tarnikkullu sullivimmi isumannaallisaaneq, sulisitsisumiit nalornissutigineqannginniassammat sunik ilimagisaqarfigineqarluni. Kisiannili inatsisip atuuttup inissisimanerata allannguuteqarnissaanik anguniarneqanngilaq, takuneqarsinnaasumi, § 1-mut atuuttumut oqaaseqaatit.

Tunngaviusutut, innuttaasut, suliffeqarfiit, kattuffiit, sullivinni isumannaallisaanermut suliaqartut, allallu nalornissutigisussaanngilaat, inatsisit aalajangersagai qanoq isumaqarnersut. Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini arlalippassuarnik aalajangersagaqarpoq paasiuminaatsunik, aammalu paatsuuinermik kinguneqarsinnaasunik.

Pineqarput aalajangersakkani § 2, imm. 2 aamma 3, inatsisip siunertaa atuuffialu. Taamaattumik tulluartuussaaq, inatsisit allannerisa erseqqissarneqarnissaat, inatsisit aalajangersagai paasiuminarsarnerisigut, siunertarisai atuuffiilu. Taamaakkaluartorli inatsisit inissisimanerinik allannguisoqarnissai anguniarneqanngillat.

Piumassutsikkut sulinerup Kalaallit Nunaani peqatigiiffiit ingerlanneqarnerinut pingaarutilimmik ikiuutaavoq. Peqatigiiffinni piumassutsimikkut sulisut tapersersorniarlugit, siunnersuutigineqarpoq, pisussaaffinnik piiaaneq, piumassutsiminnik suliaqartunit piumaffiginninnerni, piumassutsiminnik suliaqarnermi pisariaqanngitsumik nalilersuinerummat. Pisussaaffiit pineqarput, isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut piumasaqaat (siunnersuutigineqarpoq allanngortinnissaanik, sullivimmi isumannaallisaaneq, tak. 2.2.1.3. oqaaseqaatini nalinginnaasuni. Tamakkua pisortatigoorpalaartut piumasaqaatit peqatigiiffinni nukissaajaatigissallugit pisariaqanngillat. Piumassutsikkulli sulineq tamakkiisumik isumannaatsuunissaa qulakkeerneqassaaq.

Piumassutsimik sulinerni naammassineqartartut annersai, ilisarnaateqarput, suliffiup nalinginnaasup avataatigut il.il. aallunneqartarneri, sukkulluunniit pisinnaaneri, sivikitsuinnarmillu suliamik ingerlatsisoqarfiusarlutik. Piumassutsimik sulineq, nalinginnaasumik sulinertut ippoq, piviusumilli sunngiffimmi aallutatut isikkoqarluni.

Piumassutsimik suliniarnerit, sulineruinngitsut, soqutigisatut- imaluunniit sunngiffimmi aallutatut isikkoqarsinnaapput, soorlu, timersornikkut aallutat, erinarsorneq, nipilersornermi peqatigiiffinni nipilersorneq. Tamakkunani aallutat sulinertut taaneqarsinnaanngillat, sullivimmilu isumannaallisaanermut inatsisini ilaatinneqaratik.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq*

§ 1 siunnersuutigineqarpoq erseqqissarneqarnissaanik, inatsisini timikkut tarnikkullu sullivimmi isumannaallisaanermi ilaatinneqarnissaanik, tamatumunnga tunngasut nalornissutigineqannginniassammata. Siunnersuummili sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit siunertatut aalajangersagaanni siunertaritinneqanngilaq imarisaata allannguuteqarnissaanik.

§ 2 -mi atuuttumi, inatsisip atuuffiini, paasiuminaappoq, paatsoorneqarsinnaallunilu. Taamaattumik siunnersuutigineqarpoq § 2-p erseqqissarneqarnissaanik, aalajangersagaq paasiuminartunngortinneqarluni. Siunnersuutigineqarnerani, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit atuuffiinik allannguisoqarnissaa siunertaritinneqanngilaq.

Assigisaanik siunnersuutigineqapoq, inatsisini § 2, imm. 3-ni, inatsisit annertusineqarnerisigut, sulinerup inatsimmi ilaatinneqarnera, sulisitsisumiit sulineq naammassineqanngikkaluartoq, aamma sulineq pineqaraluartoq, imm. 2 malillugu mininneqarpoq, nassuiarneqarnerali tamakkiisumik pivoq, atuaruminartunngortinneratigut. Sullivimmi isumannaallisaanermut tunngasunut inatsisit atuuffii, allannguineqarnerinik siunnersuummi siunertarineqanngilaq.

Siunnersuutigineqarpoq, piumassutsimik sulineq, sunngiffimmi aallutatut isikkoqartup, sullivimmik isumannaallisaanermi aaqqissuussaanermi, sullivimmillu nalilersuinermi piumasaqaatini mininneqarnissaanik.

Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut malittarisassani mininneqarnerani, ass.: peqatigiiffinniit pisussaaffiujunnaassaaq, sullivimmi isumannaallisaaneq, piumassutsimillu suliaqartut suleqatigiikkunnaarnerinnik kinguneqassaaq. Kinguneqarporlu, ass.: peqatigiiffiit namminneq sinaakkutassanik pilersitsinerinnik, ulluinnarni ingerlatsinerminni, assigisaanillu qullersaanni, suliassarisanik pilersaarusiornermi ataqatigiissaarinermilu, sullivimmi isumannaallisaanermi, piumassutsimik sulisut peqatiginagit. Sullivimmili

isumannaallisaanerup suleqatigiissutigineqarneranik pisussaaffik, atorfiliusuniit ingerlatiinnarneqassaaq.

Sullivimmik nalilersuinerup malittarisassani ilaatinneqannginnera kinguneqarpoq, ass.: peqatigiiffinnut sullivimmik nalilersuinernut tunngasut suliarinerisa allaganngortinneqarneri, sulianut sunngiffimmi aallutanut tunngasut, sunngiffimmi suliatut naammassineqartut piumasaqaataajunnaassaaq. Sunngiffimmili sulisunit suliarineqartut piareersaasiornerit aaqqissuussinerillu pisussaaffiunera ingerlaannassaaq, suliamulli pilersaarusiorneq, aaqqissuussinerlu, sunngiffimmi sulisunit allaganngorlugu suliarineqarnissaa piumasaqaataassanngilaq. Sullivimmilli nalilersuineq sulisuiusut suleqatigineqarnernik pisusaaffik ingerlaannassaaq.

Sunngiffimmi suliat, sunngiffimmi aallutatut isikkoqarnersut paasiniarlugit nalilersuinermi, arlaqartut qitiutinneqartutut ilanngunneqassapput, takuneqarsinnaasumi pingaartumik, sulinerup sivisussusaa, sulinerup pisussaaffiginngitsutut isikkoqarnera, suliaqarnerullu akissarsissutiginera, allatulluunniit akissarsissutigisatut pissarsiffigineqarnera.

Piumassutsimik sulinerup isikkua, sunngiffimmi aallutatut isikkoqanngippat, sulinertulli allatut sulineq isikkoqarpat, sullivimmi isumannaallisaanermut malittarisassani sulineq ilaatinneqassaaq, malittarisassaqarlunilu suliamut tunngasumut, sullivimmik nalilersuinermut.

* + 1. *sulliviup avataani suliffimmut tunngassuteqartumik nukersorneq*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit naapertorlugit, sulisitsisumiit qulakkeerneqassaaq, sullivimmi ataqatigiissutsit tamaasa pilersaarusiorneqarnissaat, pilersaarusiorneqarnissaallu,

isumannaallisaaneq- peqqissutsimullu tunngasut isumannaatsumik siunissaq sivikinnerusoq, ungasinnerusorlu eqqarsaatigineqarlutik. Tassaniipporlu ilanngullugu, sulisitsisumiit pisussaaffiusoq, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu tunngasunut, sulinerup nalaani sulinermut tunngassuteqartumik, innuttaasuniit timikkut tarnikkullu nukersortoqarsinnaanera.

Innuttaasuniit nukersortoqarnera ima paasineqassaaq, sullivimmi sulisuninngaaneersuunngitsumiit, sulisitsisuminngaaneersuunngitsumiilluunniit, takuneqarsinnaasumi, innuttaasuniit sulisunut sulisitsisumulluunniit nukersorneq. Nukersorneq timikkut nukersornerusinnaavoq, timikkut saassussinermi, tarnikkulluunniit nukersorfigitinneq, sioorasaarinikkut allatullu kanngunarsaasutut pissusilersornikkut, takuneqarsinnaasumi, akornutilersuineq. Timikkut persuttaaneq, ass.: tilluineq, isimmittaaneq, naalliineq.

Aamma sioorasaarisoqarsinnaavoq, inuunermik sioorasaarinikkut, aserorterinermik sioorasaarinikkut, ilaqutaasulluunniit, qanigisanut sioorasaarinermik. Allatut nakkarsaalluni pissusilersornerit akornutilersuinerusinnaapput, kanngunarsaanikkut asissuinikkulluunniit. Oqaatsit makkua atorneqarnerisigut ”nukersorneq” isumaqarpoq, ”timikkut nukersorfiginninnerup, assigiinnarpaa tarnikkut nukersorfigitinneq, allatullu nakkarsaanertut pissusilersorneq”.

Sullivimmi sulisut akunnerinni nukersorneq, pisussaaffinnut pineqartunut tunnganngilaq. Sulisut akunnerinni nukersornernut tunngatillugu, Sullivinni nakkutilliisuniit sulisitsisumut naalakkiut, Kalaallit Nunaani sullivimmi isumannaallisaanermi inatsisini § 32, imm. 1 aamma § 60-mi illersuuserneqassaaq, aalajangersakkamilu nr. 395-mi juunip 24-anni 1986- meersumi, Kalaallit Nunaannut suliarineqartussamut, § 3, imm. 1-mi.

Sulisuni sulinerup nalaani nukersornermut tunngasunut pitsaaliuineq, sulisitsisumiit pisussaaffiusoq, sulisitsisumiit ilaatigut iliuuseqarfiussapput:

suliassaq pilersaarusiorneqassaaq, piareersarneqassaaq, naammassineqarlunilu, sullivimmi nukersortoqaratarsinnaanera pitsaaliorniarlugu. Pitsaaliuineq pitsaaliuinermi tunngaviusut nalinginnaasut, sullivimmi isumannaallisaanerup iluaniittut malinneqassapput, takuneqarsinnaasut, Kalaallit Nunaani sullivimmik nalilersuinerup aalajangersagaani bilag 1-mi.

Tamanna kinguneqarpoq, siullertut taamaattunik pisoqariataarsinnaanera sulisitsisumiit pinngitsoortinniarneqassaaq. Sulinerup nalaani nukersortoqarsinnaanera ilimanaateqarpat, takuneqarsinnaavoq, nukersoriaatsit suuneri pineqarnersut, qanorlu nukersornerit sakkortutiginersut, pitsaaliuinerillu qanoq ittut pisariaqartinneqarnersut. Nalilersuinermi sullivimmik nalilersuineq (APV) (kalaallisut, SN) assersuutitut iliuuseqarfigineqassaaq, ulluinnarnilu sulinerup pilersaarusiorneqarnera, piareersaasiorneqarneralu. Nukersortoqarsinnaaneranut nalilersuineq ataavartuussaaq, kinguneqassaarlu sulisitsisumiit sullivimmi pitsaaliuinermut naleqqussaanermik, ass.: nutaanik sullissaqalernermi, sullivimmiluunniit nukersortoqarsimanerani. Nalinginnaasuuvoq sulisitsisumiit pisussaaffik eqqumaffigissallugu - suliffimmi, suliffiullu avataani, sulisunit nukersorfigineqarsimasunit –– pisoq sunnertisimassutigisinnaammassuk. Taamaattoqarnerani, sulisitsisumiit sulisup sulinera pilersaarusiorlugulu piareersarneqassaaq:

sullivimmik nalilersuinermut allaganngorlugu piareersaasiorneqassaaq (SN) ilaatigut, eqqoriaanikkut, sulinerup nalaani, qaqugukkut nukersornerup pisinnaanera, kimullu nukersorneqarsinnaanera.

Sulisunik, sulisunilu aqutsisunik, suliffimmi nukeresortoqarsinnaaneranut nukersornernut pitsaaliuineq, nukersortoqarneranilu periusissanik ilitsersuineq.

sullivimmi isumannaallisaanerup- peqqissutsillu ingerlanneqarnerata isumannaanneranik nakkutiginninneq.

* + - 1. *Sulinermut ministeeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut*

Sulisut ilaanniit, suliffimmiit aallaaveqartumik, sulinerup avataani nukersorfigitittoqarsinnaavoq. Assersuutigalugu, isertitsivimmi betjentit, politiit, peqqinnissaqarfimmi sulisut, ilinniartitsisut, suliffiup avataani, inuinnartut inuunerminni attavigineqarsinnaapput nukersorfigitillutilluunniit.

Suliffimmi atorfeqartut nukersorfigineqarnissamik qunussuteqaratik sulisussaapput suliffimmi, suliffiulluunniit avataani. Nukersorneq suliffimmut atassuteqartoq annertuumik sullivimmi isumannaallisaanermi ajornartorsiutaavoq, sulisuniit timikkut tarnikkullu atukkanik ajoqusiisinnaasoq.

Sulinermut atassuteqartumik, suliffiup avataani sulisunut nukersorneq, nakkarsaanerusinnaavoq annertooq, pissutigalugu sulisup suliffimmiit soraareernerani pisuummat. Saniatigut sulinerup vataatigut, sulinermut tunngassuteqartumik nukersorneq pisinnaavoq - sulisup najugaqarfiani, takuneqarsinnaasumi, sulisup ilaqutai, qanigisaaluunniit ilanngunneqarnerini, sulisumiit illersornissai kissaatigineqartumik. Kiisalu sulinerup nalaani nukersortoqarsinnaavoq, sulisumit inuttut atassuteqartumik, nukersorfigitinnermiit sakkortunerusumik sunniuteqartumik, sulisumiit suliffimmi sulineranut sunniuteqartumik.

Sulinerup avataani sulinermut tunngassuteqartumik sulisut nalaataqarpata, sulisut nammineerlutik nukersornerit taamaattut piseqqinnginnissaannik, qaqutiguinnaq pitsaaliuinermik periarfissaasarpoq. Tamanna peqquteqarpoq, sulinermut peqquteqartuummat, takuneqarsinnaasumi, sullivimmi, sulinermi suliassat pissutsillu pissutaallutik, sulinerup avataani innuttaasuniit sulisumut taamaaliornissaq pititsisarmat. Assersuutigalugu, sulinerup nalaani suliassat aalajangersimasut, pisussaaffilimmiit suliarineqartussaaneri, imaluunniit innuttaasumut atuutsinneqarnissaannik piumasaqaataaneri pillugit, innuttaasumiit sulisunut nukersorneq pisarpoq.

Taamaattumik sulisitsisumiit, sulinerup naammattumik piareersaasiorsimanera, pilersaarusiorsimanera, suliamillu naammassinniisoqarsimanera nalilersorneqartariaqarpoq, sulinerup avataatigut sulinermut tunngassuteqartumik nukersorneqarnissaa pitsaaliorniarlugu. Pitsaaliuineq qulequtserneqarsinnaavoq, sullivimmi qanoq innuttaasut naapinneqarsinnaanersut, qanorlu innuttaasut attavigineqarsinnaanersut, qanorlu innuttaasuniit saqitsaannerit iliuuseqarfigineqarsinnaanersut.

Sulinermut atassuteqartumik, sulinermut tunngassuteqartumik nukersornerup pitsaaliorneqartussaaneranut, sulisitsisumiit pisussaaffigineqarneranut periarfissaasoq, pingaaruteqarpoq, pissutigalugu, sulisunit nukersorfigitinnissamik nalaataqarsinnaasuni, ilisimassallugu pisariaqartinneqassaaq, sulinermut tunngassuteqartumik innuttaasumiit sulisumut saqitsaanneqarsinnaanera qanoq pinngitsoorneqarsinnaanersoq.

* + - 1. *Aaqqissussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Aalajangersakkamik § 2 a, imm. 1-mik nutaamik pilersitsisoqarnissaanik siunnersuutigineqarpoq, Sulinermut ministerimiit malittarisassanik atulersitsinikkut, inatsisip aalajangersagaasa kapitaliani 2-4 aamma 12-14- mi, sullivimmi sulinermut atassuteqartumik, sulinerup avataani, timikkut tarnikkullu nukersorfiunissaanik ilimanaateqartumi, naleqqussaanermut pisariaqartunik, sulisitsisumiit sulianut atuuttussanngorlugit. Taakkunani inatsisit kapitaliini pineqartut tassaapput, isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineranut il.il. suliamik naammassinniineq, Sullivimmilu nakkutilliisuniit peqqusinernut il.il., sulinermi ajutoornerit nalunaarutiginerinut, maalaarutinut, pinerlunnernullu inatsisitigut pineqaatissiinernut.

§ 2 a, imm. 1-mi pisinnaatitsinermi, toqqaannartumik pisussaaffinnik atuutsitsinernut aalajangersakkani, pisinnaatitsinernullu aalajangersakkani, sullissisumut inatsisitigut pisussaaffiit pioreersut, sullivimmi sulinermut tunngassuteqartumik nukersornernut, annertusineqarsinnaapput, suliffiup

avataani, suliffimmut tunngassuteqartumik nukersornernut atuuttussanngorlugit.

Aamma siunnersuutigineqarpoq, aalajangersakkamik § 2 a, imm. 2-mik nutaamik pilersitsisoqarnissaanik, sulinermut ministerimiit, sulisitsisumut pisussaaffinnut aalajangersakkanik, atulersinnissaanik pisinnaatitsinikkut, sulisitsisumut najoqqutassanik atulersitsinermik, imm. 1-mi pineqartunik sulisut siunnersorneqarnissaannik, kiisalu suliffimmut tunngassuteqartumik sulinerup avataani nukersornernut, sulisut politiinut unnerluuteqarnissaannik ikiuinermut.

Pisinnaatitsitsineq, § 2 a, imm. 2-mi nutaajusumi, malittarisassanik atuutsitsinermut atorneqarsinnaavoq, sulisitsisumit pisussaaffinnik naalakkiutaasoq, imm. 1- mi kapitalini taaneqareersuni, periarfissaliinikkut atuutsilerneqarsinnaanngitsoq. Tamanna assersuutigalugu, najoqqutassanik atortitsilernermut atorneqarsinnaavoq, sulinermut tunngassuteqartumik, sulinerup avataani nukersornernut, tamatumalu aallartisarneqarneranut, sulinerup avataani sulinermut tunngassuteqartumik nukersortoqarsinnaaneranut sulisunik siunnersuinermut, sulisunullu sulinermut tunngassuteqartunik, sulinerup avataani eqqugaasimasunut sulisitsisumiit pisimasoq ilisimaneqalerneratigut, pisoq pillugu politiinut unnerluussinermik ikiuinermik neqerooruteqarsinnaanermik.

Pisinnaatitsinermi § 2 a, imm. 1 aamma 2-mi nutaajusumi, sulinerup avataani sulisitsisoq, pitsaaliuinermik iliuuseqartussaatitaanngilaq. Taamaattumik sulisitsisumut pisinnaatitsissut naalakkiutigineqarsinnaanngilaq, sulisumut sunngiffiani pisussaaffiliissalluni, takuneqarsinnaasumi, sulisunit angallannermi aqqummik toqqaaneq, najugaqarnermut tunngasut, pisiniarfilerinerni, sunngiffimmi sammisani, ilaqutariinnermut tunngasuni assigisaannilu sunngiffimmi iliuutsitigut.

Pisinnaatitsissut § 2 a, imm. 3 nutaajusoq, inatsisit kapitaliata 2-4-aani, isumannaallisaanerup peqqinnissallu suleqatigiissutigineranut, sulisitsisup

pisussaaffiinut nalinginnaasunut, sulianillu naammassinniinerinut atulersinneqarneranut atorsinnaavoq, malittarisassallu § 2 a, imm. 2 naapertorlugu atulersinneqartut atuutissapput.

Sullivimmut tunngasumik, sulinerup avataani, suliffimmi nukersorneq, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit naalakkiuteqarsinnaaneq periarfissaasoq, sulinermi ajutoornerit il.il. maalaaruteqarnermut, pinerlunnermullu inatsisitigut pineqaatissiissutit, sulisitsisumiit nalunaaruteqarsinnaanermut pisinnaatitaaffiusoq, taamaalilluni naligiisinneqalerpoq.

Sullivinni sullivimmut tunngasumik, suliffiup avataani nukersorfiugajuttuni, sulinermilu, tassa sulinerup nalaani nukersornissamut qaninnerunerat, nukersorneqarnissaa naatsorsuutigineqarpoq. Sulliviilli tamarmik inatsisissatut siunnersuummi eqqorneqassanngillat.

# Suliffeqarfiup isumannaallisaanermut peqqissutsimullu eqaannerunissaa

* + 1. *Isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarnera*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Sullivimmi isumannaallisaanermi, suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisarneqarnera, sulisitsisup, sulisunut aqutsisup, sulisullu suleqatigineqartarnerisigut pisarnera ileqquuvoq. Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit siunertai malillugit, inatsisit kapitali 2-ani suliffeqarfiup isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu, suliffeqarfiup nammineq sulinermi isumannaatsuuneq peqqissuserlu, suliniutigineranut anguneqarsimanissaanik malittarisassani qitiutinneqarpoq. Suliffeqarfiup isumannaallisarneqarneranut suliffeqarfiup nammineq pingaarnertut anguniagassarinera pissusissamisoorpoq, sulisullu tamarmiullutik

tamatuma peqataaffiginissaanik pisussaatitaapput, inatsisit kapitalia 2 malillugu, assigisaanik sulisitsisup tamatuma suleqatigiissutiginissaa isumagisussaavaa.

* + - 1. *Sulinermut ministeeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut*

Inatsisinik allannguinikkut suleqatigiissuteqarnermut pisussaaffik erseqqissarneqassaaq. suleqatigiinneq patajaatsoq nutaatut saqqummiunneqartup, qitiutinneqarpoq, pissutigalugu, pitsaanerusumik aalajangiussaqarnissamut tunngavilersorneqarsinnaanngussammat, aalajangiussanillu naammassinniineq pitsaanerulissalluni. Tamanna tatiginninnermik pilersitsissaaq, sulinermilu nuannaarnerulerneq pissalluni, sulisitsisut, sulisunut aqutsisut sulisullu misigippassuk, suliat ataatsimoorullugit suliarineqarnerisigut, suleqatigiinnerullu tamakkiunneratigut ataatsimut naammassinniisoqarnerani.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

§ 3 b nutaajusutut siunnersuutigineqartoq, siunissami sulinermut isumannaallisaanermi, suleqatigiinnerup ingerlaneranut qitiusutut aallaavittut atuutilersinneqassaaq. Kapitalip qulequtaani taaguutit allanneqarneri, tamatumunngalu aalajangersakkat naleqqussarneqarneri allanngortinneqarnissaannik siunnersuutigineqarput, ”suliffeqarfimmi isumannaallisaaneq, peqqissuserlu” imaalillugu; ”isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarnera”, taamaalilluni aaqqissuussaanermut malittarisassat immikkoortuini tamani, suliffeqarfiup iluani sinaakkuttat nassuiarneqassapput. Taaguutigineqartoq ”sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq” -mut taarsiullugu atorneqassaaq; ”sullivinni isumannaallisaaneq”. Naggasiullugu, isumannaallisaanermi inatsisini nutarsaaneqassaaq, ”sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisoq”, imaalissaaq ”sulinermi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq” aamma ”isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq” imaalillugu: ”sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq”.

* + 1. *Suliffeqarfinni isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneqanngisuni*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Sullivinni isumannaallisaanermut inatsisini § 4-mi, suliffeqarfinni 1-9-nik sulisulinni isumannaallisaaneq- peqqissuserlu nassuiarneqarput. Pingaarnertut taaneqartoq tassaavoq, suliffeqarfinni 1-9-nik sulisulinni, suliffeqarfippalaartumik isumannaallisaanerup- peqqissutsillu aaqqissuunneqarnera pisanngitsoq. Taarsiulluguli sulinermi isumannaallisaaneq peqqissuserlu ataavartumik inunnut atassuteqarneq oqaloqateqarnerlu ingerlanneqassapput, sulisitsisumiit, sulisunut aqutsisuniit suleqatigiilllu akunnerinni. Suleqatigiinneq ilaatigut imaassaaq, sulisut tusarniaavigineqarnerisigut, sulinermilu isumannaassutsinut tunngasunik paasititsissutigineqartarnerisigut.

Ullumikkut isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermut, pisinnaatitsikkut malittarisassanik atuutilersitsineqartarpoq, suligallarnermut, suliffinnik paarlakaassilluni sulinernut, aalajangersimasumillu suliffeqarnernut, takuneqarsinnaasumi sanaartornermut- illuliornermillu sulinerni. Tamatuma saniatigut, talittarfinnut, allaffinnut, niuvernermut allaffissornermut, paarlakaaffiusumilu suliffiusuni, suliffeqarnermut immikkut malittarisassaqarpoq.

* + - 1. *Sulinermut ministeeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut*

Suliffeqarfinni mikinerusuni, maannamut suleriaasiusup pigiinnarneqarnissaa kissaatigineqarpoq. Sulinermut ministerimiilli kissaatigineqarpoq, suliffeqarfeeqqani suleqatigiinnerup patajaallisarneqarnissaanik, aalajaallisarneqarnissaatalu, suleqatigiinnerup pilersaarusiorneqara ataatsimoorullugu suleqatigiissutigineratigut, qanoq suleqatigiissutigineqarsinnaaneranik, suliffeqarfimmi sulinermi

isumannaallisaanermut ilisimasaqarnerup pingaaruteqartup atorneqarnissaanik isummerfigineqarnissaanik kissaatigineqarpoq.

* + - 1. *aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Inatsisissatut siunnersuummi, tunngaviusutut ingerlatitseqqiineqarpoq, suliffeqarfinni 10-t ataallugit sulisulinni, pingaarnertut sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup najoqqutassiatut pilersinneqassannginnera. Siunnersuutaasoq malitseqarpoq, suliffeqarfinni mikisuni, sulisitsisoq sulisullu sullivimmi isumannaallisaanermi nutaajusutut, tunngaviusutut inissisimanissaat, ukiumoortumik suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisaanermut pilersaarusiornerup suleqatigiissutigineranut oqaloqatigiissutigineqartassaaq.

Siunnersuutigineqarpoq, suliffeqarfimmut 1-9-nik sulisulimmut, aalajangersagaq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisiniinnissaa, ”Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq”, naak, suliffeqarfinni tamakkunani, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu najoqqutassatut aaqqissuussineqanngikkaluartoq. Aaqqissuussinerup taamaattup allanngortinneqarneranut, inatsisit kapitali 2-ani naqissuserneqassaaq, suliffeqarfeeqqani sulisitsisumiit, aaqqissuussinermut pilersaarusiorneq, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu suleqatigiissutigineqassaaq, sullivimmut isumannaallisaanermut aaqqissuussamik najoqqutassiamik pilersitsineqanngikkaluarpalluunniit.

Pisinnaatitsinermut aalajangersagaq § 4, 2. imm. siunnersuutigineqartoq, maannamut atuuttumiit § 4, 2. imm.-miit ingerlatitseqqiineruvoq. Oqaasiliorneratigulli erseqqissaaneqarpoq. Naatsorsuutigineqarpoq, pisinnaatitsinerup suliffeqarfinni assigiinngitsuusuni, 1-9-nik sulisulinni, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaanermut malittarisassanut atorneqarnera ingerlaannassaaq. Pisinnaatitsinermi ilaatigut eqqarsaataavoq, sulliviit ilaannut, tamanulluunniit, sullivinnulluunniit nikerarluni suliffiusuni, suliffeqarfimmiit allamut nuuffiusartuni, takuneqarsinnaasumi sanaartornerni- illuliornernilu.

Siunnersuutaasumi nutaajusumi § 6 b-mi, suliffeqarfinnut ataasiakkaanut piumasaqaataasoq, ukiumoortumik sulisitsisup sulisullu, immaqalu sulisunut aqutsisut suleqatigiinnikkut, isumannaallisaanerup peqqinnissallu ukiumut tulliuttumut piareersarneqarnissaa pillugu oqallisigisarnissaanik. Aammalu sulisitsisumiit, sulisuniit, immaqalu sulisunik aqutsisut ukiut tamaasa oqallisigineqartassaaq, suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisaanermut ilisimasaqarneq pisarialik suliffeqarfimmi pigineqarnersoq. ukiumut ataasiartumik oqallisigisarnissaanut siunertaavoq, suliffeqarfiup sulinermi isumannaallisarneqarneranut suliniutaasunik patajaallisaaneq. Sulisitsisumiit, Sullivinnut isumannaallisaanermut nakkutilliisunut uppernarsarneqarsinnaasariaqarmat, suliffeqarfimmiit suliamik tamatuminnga ingerlatsisoqarsimaneranik.

Ilanngullugu siunnersuutigineqarpoq, ukiumoortumik oqallisigineqarneranut uppernarsaammik piumasaqaataasumut, malittarisassaliinermut, sulinermut ministerimiit atulersitsisinnaaneq, oqallisigineqarsimaneranuinnaq uppernarsaat tunngassaaq.

* + 1. *Suliffeqarfiit isumannaallisaanermik aaqqissuussaqarfiusut*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Suliffeqarfinnut 10-nik, amerlanernilluunniit sulisulinnut, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermut malittarisassani atuuttuni, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini § 5 aamma 6-p kapitali 2-niippoq, Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinnut nalunaarusiami (nalunaaarusiaq-SIO).

Nalunaarusiaq naapertorlugu, suliffeqarfinni 10-nik, amerlanerusunilluunniit sulisulinni, isumannaallisaanermik- peqqissutsimullu aaqqissuussamik peqassaaq. Tamanna pissaaq, sulisuni eqimattat tamarmik isumannaallisaanermut eqimattamik pilersitsinikkut. Isumannaallisaanermut eqimattaq, immikkoortumi pineqartumi, 1-mik

sulisunut aqutsisoqassaaq, sulisunullu sinniisoq 1-q toqqarneqassaaq (isumannaallisaanermut sinniisoq). Isumannaallisaanermut eqimattaq, ulluinnarni sulinermut isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasunik arlalinnik isumaginnissapput, immikkoortortaminnilu isumannaallisaanermu- peqqissutsimullu ajornartorsiutinik qaangiisitsiniaasussaallutik. Suliassatut akisussaaffiusut nalunaarusiami SIO-mi aalajangersagaapput.

Suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut eqimattat, tunngaviusutut aalajangerneqassapput, suliffeqarfiup immikkoortuisa amerlassusai naapertorlugit.

Suliffeqarfinni 20-nik, amerlanernilluunniit sulisulinni, isumannaallisaanermut eqimattani ilaasortaniit, isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamik pilersitsineqassaaq, sulisitsisoq siulittaasuussaaq, tamanna kinguneqassaaq, isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq marlunnik qaffasissuseqalerneranik. Isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamiit pilersaarusiorneqassaaq, aqutsineqarluni, siunnersuineqarluni, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu paasissutissiineq, nakkutilliinerlu isumagineqassapput., isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamiit isumagineqartussanut, aalajangersakkat arlallit aalajangiunneqarneri, SIO-nalunaarusiami atuupput. Ilaatigut ukiumut pingasoriarluni ataatsimiinneqarnissaanik, ataatsimiinnerni allattuisoqarnissaanik il.il.

* + - 1. *Sulinermut ministeeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut*

Siunnersuutaasumi kissaatigineqarpoq, suliffeqarfiup sullivimmi isumannaallisaanermut, nalilersuinermullu imarisaanut sammitinneqarnerunissaa, aaqqissuussaanermut malittarisassat piumasarineqartut naammassineqarnissaannut sammiveqartinneqarnera minnerutillugu. Aamma suliffeqarfimmi aqutsisuniit, sullivimmi isumannaallisaanerup salliunneqarnerunissaa pisariaqartinneqarpoq.

Suleqatigiinnermut aaqqissuunneqarnermut malittarisassani, sulisut ulluinnarnilu aqutsisut akunnerminni qanillutik suleqatigiinneq eqaannerusussaavoq. Tamanna anguneqarsinnaavoq, periarfissanik ajunnginnerusunik, sullivimmut isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut naleqqussaanikkut, suliffeqarfiup aqunneqarneratalu pisariaqartitai malinnerisigut, suliffeqarfimmi aaqqissuussaaneranut, suliassanullu naleqquttumik, sulisitsisumut sinniisumulluunniit qitiusutut atuunnerinik takussutissiisumik. Malittarisassani isumagineqassaaq, suliffeqarfinni anginerusuni mikisunilu pisariaqartinneqartut.

Peqatigisaanik suliffeqarfinni tamani suleqatigiinneq patajaallisarneqassaaq, sulisitsisumiit sulisunik aqutsisut suleqatiginerisigut, sullivimmilu isumannaallisaanermi sinniisut ataatsimoorlutik isummerfigeqatigiissinnaanerannik, qanoq iliornikkut sullivimmi isumannaallisaanerup sullivimmi pisinnaaneranik.

Taamaattumik malittarisassat atuuttut peersinneqarnissaannik kissaatigineqarpoq, aaqqissuussaanermut piumasaqaataasumut najoqqutassiaasumi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliap ataatsimiinnerisa amerlassusaat il.il. aaqqissuunneqarneri (sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamik allannguinissamut siunnersuutigineqartumi).

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutaasoq*

Inatsisissatut siunnersuutikkut malittarisassat imatut allanngortinneqassapput, suliffeqarfinni 10-nik amerlanerusunilluunniit sulisulinni, suliffeqarfinni suleqatigiinnermut malittarisassat eqaannerunissaannik aaqqissuussivigineqassapput.

Siunnersuutigineqartup kingorna, suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulimmi, sullivimmi isumannaallisaanermik aaqqissuussaaneq pilersinneqassaaq, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasunut sulianik, ulluinnarni anguniakkatut pingaartutut isigisassamik. Isumannaallisaanermut aaqqissuussap (imatut allanngortinnissaanik siunnersuutaasumi, sullivimmi

isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup, tak. siunnersuutaasumut oqaaseqaatit nalinginnaasut imm. 2.2.1.3.) suliarineqartussat nalunaarutitut aalajangerneqarput. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq ataatsimik arlalinnilluunniit sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisinik toqqaasoqassaaq, sulisitsisumiit sulisuni, sulisunut aqutsisumit arlalinnilluunniit toqqarneqartunik. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup pingaassusaa naqissuserneqassaaq, siulittaasutut atuuffeqartumik pilersitsinikkut, tamanna pilersitsineq sulisitsisumiit sinniisumiilluunniit isumagineqassaaq.

Suliffeqarfimmi 35-nik, amerlanerusunilluunniit sulisulimmi, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaq marlunnik annertussuseqassaaq – eqimattatut annertussusilik aamma toqqanikkut toqqakkatut annertussusilik, eqimattat tamarmik sulisunut aqutsisumik 1-mik toqqakkamik peqassapput, 1-erlu sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisitut toqqagaq, maannamut isumannaallisaanermut eqimattat assigisaanik. Anguniakkatut pingaarnerutitat, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu suliaqarnermut pilersaarusiaqarneq ataqatigiissaarinerlu, ataatsimiisitaliamiit arlalinniilluunniit isumagineqassaaq, maannamut isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamut assigisaanik.

Sulinermut isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermi ilaasortat amerlassusaat, sulisitsisumiit, sulisuniit, sulisunullu aqutsisuniit suleqatigiinnikkut pilersinneqassaaq. Tamatumunnga inerniliussinermi aalajangiussanut tunngaviusunut naleqquttunut arlalippassuarnut ilaapput, suliffeqarfimmut, sullivimmilu isumannaallisaanermut tunngasuni, sulisut, sinniisillu qanissutsimik pisariaqartitsinerannut. Pingaartinneqassaaq aamma, sulisuniit sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit attavigisarnissaannik periarfissaqarneq, sulisuniillu sullivimmi isumannaallisaanermut tunngasunut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussami ilaasortat, sulinerup nalaani oqaloqatiginissaannik periarfissaqartitaassapput.

Isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliap, ukiumut pingasoriartumik ataatsimiinnernut, ataatsimiinnerniillu imaqarniliornissamut piumasaqaataasoq ingerlateqqinneqartussaanngilaq. Assigisaanik atuuppoq, pisuni assigiinngitsuni, ulluinnarni isumannaallisaanermi aqutsisoq, pingaarnertullu isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliamut tunngasunut piumasaqaataasoq. Taarsiullugu inatsisissatut siunnersuutasumi ilaatinneqarpoq, suliffeqarfinni tamani ukiumoortumik oqallisiginninneq, sulisitsisumiit, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussami sulisunut aqutsisut, sullivimmilu isumannaallisaanermut sinniisit suleqatiginerisigut, sullivimmi isumannaallisaanermut suliaqarnermut ukiumoortumik piareersaasiornermi. Sulisitsisumiit Sullivimmut nakkutilliisoqarfimmut, suliffeqarfiup tamatuminnga ingerlatsisimanerata uppernarsaataanik tunniussaqarnissamut. Uppernarsaat ass.: suliffeqarfimmik nalilersuinertut isikkoqarsinnaavoq, uppernarsaammilluunniit immikkuullarissutut isikkulerlugu.

Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut inuttarisaanut/ilaasortaanut suliarineqartussanut, pisussaaffinnut, pisinnaatitaaffinnullu malittarisassat ingerlateqqinneqarneri. Malittarisassani atuuttuni, sulisut amerlassusaannut naatsorsuinerit, allaffissornikkut suliallit, allatigullu pisortatigoortumik suliallit il.il. inerneri allanngortinnagit ingerlateqqinneqassapput. Sulisunut aqutsisussat, sullivimmilu isumannaallisaanermi sinniisussanik qinersinermut malittarisassat nalunaarummi aalajangiunneqassaaq.

* + 1. *Sulisitsisumut, isumannaallisaanermullu aaqqissuussaanermi inuttanut pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu allat*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Sullivinni nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinera § 6, imm. 2 atuuttoq malillugu, suliffeqarfimmi takusaanermi nalinginnaasumik, isumannaallisaanermut ilaasortat attavigisarpaat, taakkualu

nakkutilliinermut atatillugu, pisussaatitaaffeqarput isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu tunngasunik apeqquteqassallutik.

§ 7, imm. 1 atuuttoq malillugu, sulinermi ministerimiit, isumannaallisaanermut sinniisut piginnaatitaaffiinut pisussaaffiinullu malittarisassanik aalajangiussaqarsinnaatitaavoq. Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni, isumannaallisaanermut- peqqinnissamullu nalunaarummi, pisinnaatitaaneq pilersinneqarpoq, kapitali 3-mi, sulisitsisumut pisussaaffinnut pisinnaatitaaffinnullu, isumannaallisaanermut eqimattanit ilinniagaqarnermut, ulluinnarnilu isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aqutsisumut malittarisassani.

§ 7, imm. 2 atuuttumi, sulinermi ministeri, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniagaqarnermut malittarisassanik aalajangiussisinnaatitaavoq, takuneqarsinnaasumi, sanaartornermi- illuliornermilu, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniakkap, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu ataqatigiissaarinermut, ilinnikkamullu attaviusut ilinniartitsinerisa pitsaassutsimik qulakkeerinninnermik. Piginnaatitaaneq Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniakkami pinngitsuugassaanngitsoq nalunaarummi pilersinneqarpoq.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 8, imm. 2-4 atuuttoq | malillugu, sulisitsisoq | pisussaatitaavoq, |
| isumannaallisaanermut | aaqqissuussaanermi | ilaasortaniit, |
| isumannaallisaanermut | pisussaaffigisaasa | isumaginissai |

piffissaqarfigissallugit, isumannaallisaanermut ilinniagaqarnissaannik, ilisimasaqarnissaannilluunniit periarfissiinermik, suliffeqarfimmilu isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasunut pilersaarusiornernut peqataatinnissaannik periarfissiissalluni pisussaaffigivaa.

§ 10-mi atuuttumi, sulinermi minister-i, suliffeqarfiit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| isumannaallisaanermut | paasisimasalimmik | ikiortissarsiornermut |
| ikiuutissalluni, | malittarisassanik | aalajangiussinissamik |

piginnaatinneqarpoq, sulisunut isumannaallisaaneq peqqissutsillu pineqarnerani.

* + - 1. *Sulinermut ministerimiit isumaliuusersuutaasut*

Sulinermi ministerimiit kissaatigineqarpoq, aalajangersakkani kapitali 3-mi 4-milu atuuttumi, pingaarnertut imaritinneqartut tigummiinnarneqarnissaannik, , aalajangersakkami, Kalaallit Nunaani suliffeqarfinni, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu pisussaaffiit suliassatullu akisussaaffiit. Aalajangersakkalli nutaajusut ilusilersorneqarnerini, suliassarititaasut nassuiarneqarneri nutarterneqassapput.

Pitsaaliuinermut suliniutinut siunnersuineq pingaaruteqarpoq. Sulinermut ministerimiit kissaataavoq, aalajangersagaq nutaaq § 10 -p inatsisinik tunngavilerneqarnissaa, suliffeqarfiit iluminni, ilisimasalimmik siunnersorneqarnissamik pisariaqartitsisut tamarmik, iluminni ilisimasalimmiit siunnersorneqarnissamik pisussaatinneqarnissaannik.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuummi § 7, imm. 1 beskæftigelsesministerimut pisussaaffiit aammalu pisinnaatitaaffiit pillugit malittarisassanik aalajangersaanissamut piginnaatitsinermik atuuttumik ingerlatitseqqiineruvoq. Taamaattoq sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup ilaasortaasa tamarmik pisinnaatitaaffiinik aamma pisussaaffiinik aalajangersaaneq aamma ilaatinneqartunngortillugu allanneqarnera annertusineqarpoq, tassa sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisunuinnaanngitsoq, kisiannili aamma sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmi sulinermut aqutsisunut.

§ 8, imm. 5-imi siunnersuutigineqartumi, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup ilaasortaasa suleqatigiinnerminnik ataqatigiissaarinissamut periarfissaqarnissaat erseqqissarneqarpoq.

Aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq § 9 a, imm. 1 nutaajuvoq. Siunnersuutigineqarpoq, sulisitsisumiit isumagissallugu pisussaaffigineqartoq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut ilaasortaasut, sullivimmi avatangiisinut ilinniakkamik pinngitsoornani pisassamik ilinniakkamik ingerlataqarnissaannik, inatsisini toqqaannartumik piuvoq, massakkuugallartoq nalunaarummiittumi, suliffeqarfinni Kalaallit Nunaanni isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermi. Sullivinni isumannaallisaanermi sinniisumiit, sullivimmi isumannaallisaanermi aaqqissuussaanermilu sulisunut aqutsisumiit, sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniakkamik pinngitsoorani pisussamik ingerlataqarnermut assigisaanik pisussaaffiuvoq. Ilinniagaq pinngitsoorani ingerlanneqartussaq atuuppoq, sullivinni tamani, ingerlanneqaqqittussaananilu nutaanik qinersinerni, suliffeqarfimmi allami atorfinitsitsinernut atatillugu.

Siunnersuutigineqartumi § 9 a, imm. 2-mi, § 7, imm. 2-mi beskæftigelsesministerimut sullivimmi avatangiisit pillugit aaqqissuussaanermi ilaasortat piumasaqaataasumik sullivimmi avatangiisit pillugit ilinniagaqarnissaat pillugu, sanaartornermi isumannaassuseq aamma peqqinneq pillugit, sulinermi ataqatigiissaarisunut immikkut sullivimmi avatangiisit pillugit ilinniarnissaat pillugu, ilinniartitsisut piginnaassusaat pillugit aammalu ilinniartitaanermik ingerlatsisut pitsaassusaannik qulakkeerinninneq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut piginnaatisinermik atuuttumik ingerlatitseqqiineruvoq. Piginnaatitsinerup siunnersuutigineqartup erseqqissarpaa, imarisat, nalunaarneq, neqeroorutit aamma ilinniakkanik naammassinninneq pillugit malittarisassat erseqqinnerusut, kiisalu ilinniartitaanermik ingerlatsisut akuerineqarnerannik aamma pitsaassusaannik qulakkeerinninneq pillugu malittarisassat piginnaatitsinermi ilaatinneqarput.

Siunnersuutigineqartup § 10-p siunertaraa, sulisitsisup suliffeqarfimmi isumannaassutsikkut aamma peqqinnissakkut pissutsinik isumaginninnissamut suliamut pisarialik ilisimasaqarneq nammineerluni

piginngikkuniuk, atorfilittat sullivimmi avatangiisitigut tamakkiisumik illersorneqarnissaat qulakkeerniarlugu, suliffeqarfiup avataaniit suliamut ilisimasaqarnermik pissarsinissamut pisussaaffiata erseqqissarnissaa aammalu taamaalillugu inatsisitigut aalajangersarneqarnissaa. Tamatuma saniatigut tamanna pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut aalajangersagaq tunngaviliivoq.

# Sulisitsisut, nioqqutissanik pilersuisut, attartortitsisartut pisussaaffiinik il. il. allannguinerit aamma annertusaanerit

* + 1. *Suliffimmik naliliineq immikkut nakkutigisatut*
       1. *Inatsisit atuuttut*
    2. *Sullivimmik nalilersuineq, pitsaaliuinermullu tunngaviit*
       1. *Inatsit atuuttoq*

Inatsimmi § 11 a, imm. 2-p aalajangersarpaa, APV-mi ilaatinneqassasut suliffeqarfiup avatangiisitigut ajornartorsiutai pillugit isummernissaq, aammalu taakku qanoq aaqqinneqassanersut.

Kalaallit Nunaanni sullivinnik nalilersuineq pillugu nalunaarummi nr. 1168,

1. oktober 2007-imeersumi § 3, imm. 2-mi aalajangersarneqarpoq, sullivimmik nalilersuineq, nalunaarummut ilanngussaq 1-imi taaneqartut pitsaaliuinermut tunngaviit alaatsinaannerisigut, suliffeqarfimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit pillugit isummerneq ilaatinneqassasoq, aammalu taakku qanoq aaqqinneqassanersut. Aaqqiissutissat pisariaqartut APV-mi taaneqassapput.

Nalunaarummut ilanngussami 1-imi pitsaaliuinermut tunngaviit tulliuttut taaneqarput, Rådetip sulisut sulinermi isumannaassusaannut aamma peqqinnerannut pitsanngorsaataasussamik pineqaatissiinernik pilersitsineq

pillugu peqqussutaanik 89/391/EØF-imik aallaaveqartut (sinaakkutitut peqqussut):

* 1. Navianaataasunik pinngitsoortitsineq.
  2. Navianaataasunik nalilersuineq, pinngitsoortinneqarsinnaanngitsunik.
  3. Navianaatip aallaaviani akiornera.
  4. Sulinerup inummut tulluarsarnera, sulliviup ilusilersorneqarnera pine- rullugu kiisalu sulinermut atortorissaarutissanik aamma sulinermut aammalu tunisassiornermut periutsinik toqqaaneq, annerusumik assi- giiaarpallaartumik aammalu ataasiinnarmik sukkassuseqarluni sulinis- saq killilerumallugu aammalu taamatut sulinerup peqqinnermut sunni- utai minnerpaaffianiitinniarlugit.
  5. Teknikkikkut ineriartornermik eqqumaffiginninneq.
  6. Ulorianartut uloriananngitsunik imaluunniit ulorianannginnerusunik taarserlugit.
  7. Pitsaaliuinerup pilersaarusiornera imminut ataqatigiissutut iluittuutinniarlugu, pitsaaliuinermi teknikki, sulinermik aaqqissuussineq, sulinermi atukkat, inooqataanermi attaviit aammalu sullivimmi avatangiisitigut pissutsinik sunnerneqarneq.
  8. Ataasiakkaanik illersuineq pinnagu ataatsimulli illersuineq pillugu pineqaatissiinernik akuersineq.
  9. Sulisunik ilitsersuineq naapertuuttoq.
     + 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Naak nalunaarutikkut aalajangersarneqareeraluartoq, pitsaaliuinermut tunngaviiit qulaani taaneqartut alaatsinaannerisigut APV-p ingerlanneqar- nissaa, Danmarkimisuulli inatsisitigut piumasaqaat aalajangersarneqarsi- masariaqarpoq.

Tamanna suliffeqarfinni avatangiisitigut ajornartorsiutit pitsaaliorneqarnis- saannut APV-p atortussatut annerusumik atuuffeqarnissamut ineriartortin- nissaanut sunniuteqassaaq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq erseqqissarneqassasoq, APV-mik suliaqarnermut atatillugu, imarisatigut immikkoortut tunngaviusut sisamaasut saniatigut, tak. inatsimmi § 11 a, imm. 2, nr. 1-4, suliffeqarfiup avatangiisitigut ajornar- torsiutaanik pitsaaliuinermi nalilersuisoqarnissaa aamma isummertoqarnis- saa, taamaalillutik aaqqissutissat pisariaqartut, aallartinneqartut, pitsaaliui- nermi tunngaviit, sullivimmi avatangiisinut inatsimmi taaneqartut mia- neralugit ingerlanneqarlutik.

Pitsaaliuinermi tunngaviit, tassunga atatillugu eqqarsaatigineqartut, tassaa- pput pitsaaliuinermi tunngaviit nalinginnaasut, artikel 6, imm. 2-mi taa- neqartut, Rådetip sulisut sulinermi isumannaassusaannut aamma peqqin- nerannut pitsanngorsaataasussamik pineqaatissiinernik pilersitsineq pillugu peqqussutaani 89/391/EØF-imi (sinaakkutitut peqqussut).

§ 11 a, imm. 2, naggat 1.-imi ilanngussatigut, erseqqissarneqarpoq, APV sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit pillugit isummernermik ilaqar- nerata saniatigut – aamma isummerfigineqassasoq, qanoq aaqqiissutissatut siunnersuutit ilusilerneqarsinnaanerat, qulakkeerniarlugu, aaqqissutissat pitsaaliuinermik isiginneriaatsimik ilaqarnissaat.

Qulakkeerneqarportaaq, suliffeqarfik APV-mik nutarsaanermut pisartussa- mut atatillugu, sulinermi allannguisoqaraangat il. il., isumannaassutsimut aamma peqqinnermut attuumassuteqartunik, ullumikkumut sanilliullugu sullivimmi avatangiisinut tunngatillugu, pitsaaliuinermik annerusumik isi- ginninneq pisassasoq, soorlu assersuutigalugu nutaanik maskiinataarnermi, suleriaatsinik aamma periaatsinik allannguinermi il. il.

* + 1. *Sanaartortitsisup pilersaarusiornerata, killiliinerata aamma ataqatigiissaarinerata siunertanut naapertuunnissaannut sulisitsisup peqataasussaatitaanera*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Sullivinni avatangiisinut inatsimmi § 15 naapertorlugu, sulisitsisut suliffiusuni sulisunut tamanut sulinermi atukkanik isumannaatsunik aamma peqqinnartunik pilersitsinissaq pillugu suleqatigiinnissamut pisussaaffeqarput, sulisitsisut arlallit suliaqartitsiviini. Inatsimmi § 32, imm.

1 naapertorlugu, sulisitsisut tassunga tunngatillugu tamarmik immikkut sulinerup pilersaarusiornissaanut aamma aaqqissuunnissaanut pisussaaffeqarput, tamakkiisumik isumannaassutsikkut aamma peqqinnissakkut illersorneqarsinnaasumik ingerlanneqarnissaa pillugu.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Inatsisip atuuttup kingunerinngilai, sanaartorfimmik pilersaarusiorneq, killiliineq aamma ataqatigiissaarineq malillugu sulisitsisut aaqqissuussinnissaat imaluunniit manerinninnissaat, inatsimmi § 31 malillugu sanaartortitsisup naammassissallugu pisussaaffigisaanik. Taamatuttaaq inatsimmi piginnaatitsinermut aalajangersakkani taaneqanngilaq, sanaartortitsisup sanaartorfimmik pilersaarusiornerata, killiliinerata aamma ataqatigiissaarinerata siunertarisaq malillugu ingerlanissaannut sulisitsisup peqataanissamut pisussaaffia pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaaneq, tassunga ilagitillugu sulisitsisut sanaartortitsisup ataqatigiissaarisuisa innersuussutaannik eqqumaffiginninnissaat.

*2.3.3.2. Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Inatsisip atuuttup kingunerinngilai, sanaartorfimmik pilersaarusiorneq, killiliineq aamma ataqatigiissaarineq malillugu sulisitsisut aaqqissuussinnissaat imaluunniit manerinninnissaat, inatsimmi § 31 malillugu sanaartortitsisup naammassissallugu pisussaaffigisaanik. Taamatuttaaq inatsimmi piginnaatitsinermut aalajangersakkani taaneqanngilaq, sanaartortitsisup sanaartorfimmik pilersaarusiornerata, killiliinerata aamma ataqatigiissaarinerata siunertarisaq malillugu ingerlanissaannut sulisitsisup peqataanissamut pisussaaffia pillugu malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaaneq, tassunga ilagitillugu sulisitsisut sanaartortitsisup ataqatigiissaarisuisa innersuussutaannik eqqumaffiginninnissaat.

*2.3.2.3. Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqartumik § 15 a-mik ersersinneqarpoq aamma erseqqissarneqarpoq, sulisitsisut aamma namminersortut atofilittaqanngitsut, sanaartortitsisup pilersaarusiornerata, killiliinerata aamma ataqatigiissaarinerata siunertaq malillugu ingerlanissaanut peqataanissaat, tassunga ilagitillugu ilaatigut, sanaartortitsisup

sanaartorfimmi sulinerup pilersaarusiornissaanut aamma ataqatigiissarnissaanut paasissutissat pisariaqartitai sulisitsisut tunniutissagaat.

Siunnersuutikkut beskæftigelsesministeri aamma sanaartortitsisup pilersaarusiorneranut, killiliineranut aamma ataqatigiissaarineranut tunngatillugu sulisitsisup pisussaaffii pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqalissaaq. Naatsorsuutigineqarpoq, piginnaatitsineq imatut pilersinneqassasoq, sanaartortitsisup ataqatigiissaarisuisa innersuussutaannik sulisitsisut eqqumaffiginninnerannik kinguneqarluni.

Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq, § 2, imm. 3, nr. 1-ip allanngortinnissaa, taamaalilluni siunnersuutigineqartoq § 15 a aamma sulinernut sulisitsisumut sullissinerunngitsunut atuutilersillugu.

Siunnersuutikkut beskæftigelsesministerimiit pisinnaatitsineqarpoq sanaartortitsisup pilersaarusiorneranut, killiliineranut aamma ataqatigiissaarineranut tunngatillugu sulisitsisup pisussaaffii pillugit malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqalissaaq. Naatsorsuutigineqarpoq, piginnaatitsineq imatut pilersinneqassasoq, sanaartortitsisup ataqatigiissaarisuisa innersuussutaannik sulisitsisut eqqumaffiginninnerannik kinguneqarluni.

* + 1. *Isumannaassuseq aamma peqqinneq pillugit suliaqarnermi napparsimalluni takkutinngitsoornernik sulisitsisup ilaatitsinissamut pisussaaffia*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 1-imi aalajangersarneqarpoq, inats- sisip ilaatigut siunertarigaa, suliffeqarfiit namminneq isumannaassutsimut aamma peqqissutsimut apeqqutinut tunngatillugu aaqqiisinnaanissaannik

tunngavissiinissaq. Sulinermut atatillugu napparsimaneq pissutigalugu tak- kutinngitsoortarnerit ikilisarneqarnissaat inatsisip atorneqarfissaata iluani- ippoq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Napparsimalluni takkutinngitsoortarnerit qaffasissumik inissisimaneri sulif- feqarfimmi isumannaassutsikkut aamma peqqissutsikkut illersorneqarsin- naasumik inissisimasoqannginneranut takussutissaasinnaapput.

Paasissallugu periarfissaajuaannarnavianngilaq, sullivimmi avatangiisit imaluunniit pissutsit allat napparsimalluni takkutinngitsoornermut pissutaa- nersut. Napparsimalluni takkutinngitsoornerit ikitsuinnaat sullivimmi av- tangiisitigut pissutsinik tunngaveqarsinnagaluartut, sullivimmi avatangiisi- tigut aaqqiissuteqarnerit pineqaatissiissutaapput napparsimalluni takkutinn- gitsoortarnernik ikilisaaqataasinnaasut.

Sullivimmi avatangiisit pissutigalugit napparsimalluni takkutinngitsoortar- nerit ikilisarneqarnissaannut, suliffeqarfiit suliffeqarfimmi napparsimalluni takkutinngitsoornermut iliuuseqartumik inissisimanissaat pillugu, allaffis- sornikkut malittarisassanik aalajangersaasoqartariaqarpoq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

§ 17 b nutaami siunnersuutigineqarpoq, beskæftigelsesministeri suliffeqar- fimmi isumannaassuseq aamma peqqinneq pillugu sulinermut atatillugu napparsimalluni takkutinngitsoortarnerit eqqumaffiginissaannut sulisitsis- unut peqqusinissamut piginnaatinneqassasoq.

Tamatuma kingorna sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup sulinerminut atatillugu napparsimalluni takkutinngitsoortarnerit eqqumaffigissavai.

Ilaatigut sullivimmi nalilersuinermi (APV) napparsimalluni takkutinngit- soortarnerit ilanngunneqassapput. Taamaattumik APV pillugu malittarisas- sat erseqqinnerusut imaqassapput, napparsimalluni takkutinngitsoornerup nalilersuinermi ilanngunneqarnissaanut piumasaqaammik.

Siunnersuutikkut siunniunneqanngilaq napparsimalluni takkutinngitsoortar- nerit appartinneqarnissaannut sulisitsisut pisussaaffilerneqarnissaat. Pisus- saaffik taamaallaat suleriaatsimut tunngavoq, suliffeqarfiup napparsimal- luni takkutinngitsoortarnerit sullivimmi avatangiisit pillugit sulinermini ilannguttussaanerini, tassunga ilagitillugu minnerunngitsumik APV-mi.

Sulisitsisup napparsimalluni takkutinngitsoortarnerit nalilersornissaannut peqqissuseq pillugu paasissutissat pissarsiarinissai atorfilittamut pi- umasaqaatigisinnaanngilaa, inatsisitigut tamatumunnga tunngavis- saqanngimmat, kisianni atorfilittap nammineq piumassutsini atorlugu paa- sissutissat taamaattut tunniussinnaavai.

* + 1. *Suliffeqarfinni aqutsisut il. il.*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisinut inatsisip § 17 b-mi imarivaa, sulisitsisup pisussaaffii pillugit inatsimmi aalajangersakkat suliffeqarfiup aqutsisuanut imaluunniit aqunneqarneranut peqataasumut aamma atuuttuunerat pillugu aalajangersagaq.

Aalajangersakkap siunertaraa isumannaassallugu, suliffeqarfimmi il. il. aqutsisunut, tassunga ilagitillugit pisortanut aammalu siulersuisunut ilaasortanut pinerluttulerinermi pineqaatissiisoqarsinnaanissaa sullivinni avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinermut, pineqartut akisussaaffigisaannik imaluunniiit peqataaffigisaannik.

Aalajangersakkap kingunerivaa, sulisitsisup pisussaaffii pillugit inatsimmi aalajangersakkat assinganik atuutissasut inummut, suliffeqarfimmik aqutsisuusumut imaluunniit aqutsinermut peqataasumut.

Tamatuma aamma kingunerivaa, pineqartunut inunnut pinerluttulerinermi pineqaatissiinerit nalilersorneqassasut, malittarisassat sulisitsisumut atuuttut malillugit.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Siunnersuutigineqarpoq, § 17 b atuuttoq Kalaallit Nunaani sullivimmi nakkutilliinermut inatsit § 17 c-nngortinneqarluni, sulifffeqarfimmi sulisitsisumiit, aqutsisunulllu allanut, pisussaaffiit inatsisit aalajangersagaanni allannguuteqassanngillat.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq § 17 b -p atuuttup atorunnaarsinneqarnissaanik, nutaatulu § 17 c atuutilerseqqinneqarluni. 17 c-mi siunnersuutaasuutut eqqaaneqarnerani, § 65, imm. 1-mi siunnersuutaasumi, suliffeqarfimmi aqutsisunut, sullivimmi isumannaallisaanermi inatsisinik unioqqutitsinermi pinerlunnermut inatsisit malillugit pineqaatissinneqarsinnaanerat periarfissatut atorneqalissaaq.

* + 1. *Nakkutilliinermut atuakkamik peqarnissamut piumasaqaatip atorunnaarsinneqarnera*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisinut inatsit § 61, imm. 1-imi aalajangersakkamik imaqarpoq, beskæftigelsesministerip nakkutilliinermi allattuivimmik imaluunniit suliffimmi uppernarsaammik assingusumik

peqarnissaanut aamma nakkutilliinermi allattuiviup imaluunniit uppernarsaatip atorneqarnissaannut aammalu toqqortaatigineqarnissaannut malittarisassanik aalajangersaasinnaaneranik. Nakkutilliinermi allattuivik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pulaarnerinik aamma aalajangiinerinik il. il. uppernarsaanermut atorneqassaaq. Aalajangersagaq nalunaarutikkut pilersinneqanngilaq. Nakkutilliinermi allattuiveqarneq pillugu aalajangersagaq 1986-imi Kalaallit Nunaanni sullivinni avatangiisinut inatsisikkut eqqunneqarpoq.

Taamatuttaaq inatsit § 42, naggat 2.-mi force majeure-qarneranut atatillugu ullormut qasuersaarnerup aammalu sapaatip akunneranut ulloq ataaseq sulinngiffeqarnerup nakkutilliinermi allattuivimmut allanneqarnissaannut imaluunniit assingusumik uppernarsarneqarnissaat pillugu malittarisassanik saneqqussinissamut aalajangersakkamik imaqarpoq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmi Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pulaarneri, aalajangiineri il. il. nakkutilliinermi allattuivimmut allanneqarnissaat pillugu aalajangersakkat nalunaarutikkut pilersinneqanngillat aammalu nalinginnaasumik atorneqaratik. Taamaattumik naapertuutinngilaq inatsimmi ilaatinneqarnissaat.

Malittarisassaq 1986-iminngaanneerpoq aammalu aalajangersagaq nutaanngilisimastutut nalilerneqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ullumikkut annerusumik digitalimik suliffeqarfinnut attaveqartarmat. Taamaattumik § 61, imm. 1-imi aalajangersakkap atorunnaarsinneqarnissaa nangaassutissartaqanngitsoq nalilerneqarpoq aammalu, tamatuma kingunerisaanik § 42, naggat 2.-mi aalajangersagaq allanngortinneqassaaq, taamaalilluni force majeure-qarneranut atatillugu ullormut qasuersaarneq aammalu sapaatip akunneranut ulloq ataaseq sulinngiffeqarneq pillugu malittarisassanik saneqqussinerit taamaallaat allakkatigut uppernarsarneqarnissaat piumasaqaataalerluni.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 61, imm. 1-ip atorunnaarsinneqarnissaa. Tamatuma kingunerisaanik siunnersuutigineqarpoq, § 42-mi nakkutilliinermi allattuivimmut innersuussineq atorunnaassasoq (ullormut qasuersaarnerup aammalu sapaatip akunneranut ulloq ataaseq sulinngiffeqarnerup nakkutilliinermi allattuivimmut allanneqarnissaannut malittarisassanik saneqqussineq) aammalu saneqqussinerup allakkatigut uppernarsarneqarnissaanik taarserneqassasoq. Siunnersuutitigut inatsiseqartitsinermi pissutsitigut allannguisoqarnissaa siunertaanngilaq.

* + 1. *Aalajangiinerit pillugit sulisitsisup akissutaa*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Inatsimmi § 61, imm. 2-mi, aalajangersarneqarpoq, sulisitsisoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup allakkatigut peqqussuteqarneranut atatillugu piffissaliussap iluani akissuteqarnissamut piumasaqaammik naammassinnissasoq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Aqqissuussinermik Danmarkimi atuuttumut assingusumik eqqussisoqartariaqarpoq, tamatuma kingorna sulisitsisoq Sullivinnik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nakkutilliisoqarfiup | aalajangigai pillugit | allakkatigut |
| akissuteqartalissalluni, | Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik | tamatuminnga |

noqqaassuteqaraangat, aammalu sulisitsisup isumannaassuseq pillugu kattuffimmut (sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmut allanngortinneqartussatut siunnersuutigineqartoq, tak. pkt. 2.2.1.3.-mi

siunnersuummut oqaaseqaatit naliginnaasut) imaluunniit suliffeqarfinni atorfilittanut sinniisumut, isumannaassuseq pillugu kattuffimmik pilersitsinissamut pisussaaffeqanngitsumut, ilisimatitsisassalluni, akissutip imarisaa pillugu.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 61, imm. 2 -p atorunnaarsinneqarnissaa. Siunnersuut nutaamik § 61 a, imm. 1 - imik siunnersuuteqarnermut attuumassuteqartutut isigineqassaaq, tassani ilaatigut siunnersuutigineqarluni aalajangersarneqassasoq, sulisitsisup Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri pillugit akissuteqartarnissaa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik tamatuminnga noqqaassuteqaraangat. Tamanna aaqqissuussinermut atuuttumut assinguvoq, assigiinngissutigalugu erseqqissarneqarmat, akissuteqarneq pisassasoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik tamatuminnga noqqaassuteqaraangat. Aamma § 61 a, imm. 2 -mi nutaami siunnersuutigineqarpoq, sulisitsisup isumannaassagaa aamma akuerissagaa, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffiup imaluunniit suliffeqarfinni atorfilittanut sinniisup, isumannaassuseq pillugu kattuffimmik pilersitsinissamut pisussaaffeqanngitsup, akissuteqarnissamut piffissarititaasup qaangiutinnginnerani akissuteqaatip imarisaanik ilisimatinneqarnissaa.

# ikiueqqaarnissamut piginnaatitsinermut malittarisassat, inunnik timikkut tarnikkulluunniit atukkanik sulinikkut ulorianartorsiornermik kinguneqartitsineq, kiisalu kisimiilluni sulineq

* + 1. *Inatsisit atuuttut*

Ullumikkut sulliviit aaqqissuunneqarnerannut Kalaallit Nunaannut nalunaarummi, sanaartorfissanik assigisaattullu suliaqarfiusunik aaqqissuussineq pillugu nalunaarummi kiisalu Kalaallit Nunaanni aatsitassanik piiaanermik suliaqarneq kiisalu piiaanissaq siunertaralugu misissueqqaarneq pillugit nalunaarummi timikkut ikiueqqaarneq pillugu malittarisassaqarpoq.

Aammattaaq sulinermut atatillugu ullumikkut nalunaarutitigut atorfilittat ukiuinik, paasisimasaqassusaannik, sulisinnaassusaannik aamma allatigut pisariaqartitaannik mianerinninnissamut aalajangersakkanik peqareerpoq.

Kiisalu, atorfilittaq kisimiilluni sulippat, aammalu sulineq tamanna pineqartumut immikkut ittumik ulorianaateqarsinnaappat, taava ulorianaatip tamassuma pinngitsoortinneqarnissaa siunertaralugu sulinerup aaqqissuunneqarnissaanut nalunaarutikkut aalajangersakkanik peqareerpoq. Ulorianaat tamanna pinngitsoortinneqarsinnaanngippat, taava atorfilittaq kisimiilluni sulisinnaanngilaq.

Kisianni inatsimmi, taamaattunik allaffissornikkut malittarisassanik nalunaarutitigut beskæftigelsesministerip aalajangersaasinnaanermut piginnaatinneqarneranut aalajangersagaqanngilaq.

* + 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Inatsimmi inatsisitigut isumannaatsuuneq aamma pitsaassuseq eqqarsaatigalugit pingaaruteqarpoq, inatsimmi aallaffissornikkut aalajangersakkanut, aalajangersarneqartunut, erseqqissumik tunngaveqarnissaq. Taamaattumik inatsimmi ersarissumik erseqqissarneqartariaqarpoq, ikiueqqaarneq pillugu aalajangersaanissamut tunngaveqarneq. Tassani pineqarput aalajangersakkat nalunaarutitut pioreersut aammalu siunissami ikueqqaarneq pillugu allaffissornikkut malittarisassat, tassunga ilagitillugu tarnikkut ikiueqqaarneq.

Atorfilittat, sakkortuumik misigisaqarsimasut ima tupaqqatigisinnaapput, naapertuuttumik iliuuseqarsinnaajunnaaqqallutik. Tungiorneqarnissamut aamma pisup oqaluttuarisinnaanissaanut isumaginninnissamut

ikiorneqarnissamik atorfissaqartitsisinnaapput. Immaqa ikiorneqarnissaq aamma tapersersorneqarnissaq kissaatigalugit allamut saaffiginninnissamut nukissaaleqissapput. Ajoquserneqarsimasut atorfilittaasinnaapput, nammineerlutik assersuutigalugu persuttarneqarsimasut imaluunniit ajutoorsimasut aammalu atorfilittat pisunut taamaattunut takunnittuusimasut.

Taamaattumik pingaaruteqarpoq, suliffinni sakkortuumik pisoqarfiusinnaasuni, timikkut ikiueqqaarnissamut sillimanerup saniatigut aammattaaq tarnikkut ikiueqqaarnissamut sillimasoqaruni. Taamaattumik timikkut ikiueqqaarneq pillugu piginnaatitsinermik aalajangersagaq nutaaq, sulisitsisup tarnikkut ikiueqqaarneq pillugu pineqaatissiissutinik aalajangiinissamut pisussaaffilerneqarnissaanut aalajangersagaliornermut atorneqarsinnaasariaqarpoq, sulisut sakkortuumik misigisaqarsinnaanerat immikkut navianaataappat.

Taamatuttaaq inatsimmi allaffissornikkut aalajangersakkanik tunngaveqarneq eqqarsaatigalugu, inuit timikkut imaluunniit tarnikkut amigaatillit imaluunniit anniaatillit, sulitinneqarnerat pillugu beskæftigelsesministerip malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaaneranut erseqqissumik piginnaatitsissummik inatsimmi ikkussisoqartariaqarpoq, ajutoornissamut imaluunniit napparsimalernissamut kinguneqarsinnaasut sulinerit ilaat pineqartillugit, aammattaaq sulisut kisimiillutik sulinissaannik killiliisinnaaneq pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaaneranut.

* + 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 33-imi, imm. 1-mi, normu 4-mik nutaamik ikkussisoqassasoq, sulinerup tamakkiisumik illersorneqarsinnaasutut pilersaarusiorneqarsimasutut, aaqqissuunneqarsimasutut aammalu ingerlanneqarsimasutut isigineqarnissaa pillugu ikiueqqaarnerup piumasaqaatit piumasaqaatit naammassisariaqartut ilaalernissaa pillugu beskæftigelsesministerip malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaanissamut piginnaatinneqarnissaa pillugu. Siunnersuutikkut ikiueqqaarneq pillugu malittarisassanik erseqqissumik tunngavissiisoqarpoq, sulliviit aaqqissuunneqarnerannut Kalaallit Nunaannut nalunaarummi, sanaartorfissanik assigisaattullu suliaqarfiusunik aaqqissuussineq pillugu

nalunaarummi kiisalu Kalaallit Nunaanni aatsitassanik piiaanermik suliaqarneq kiisalu piiaanissaq siunertaralugu misissueqqaarneq pillugit nalunaarummi pioreersunik. Tamatuma saniatigut ikiueqqaariaatsit allat pillugit nalunaarutitut ilusiliilluni malittarisassanik aalajangersaasinnaaneq periarfissanngussaaq, tassunga ilagitillugu ikiueqqaarneq nalinginnaasoq pillugu, tassa sulliviit aaqqissuunneqarnerat imaluunniit atortorissaarusersugaanerat pillugu piumasaqaatinut attuumassuteqartitsiffiunngitsumik.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmi timikkut aamma tarnikkut avatangiisit ilaatinneqarmata, ikiueqqaarneq pillugu malittarisassamik aalajangersaasinnaanermut piginnaatitsinerup aamma kingunerissavaa, malittarisassap timikkut ikiueqqaarnissamut malittarisassap matussusernerata saniatigut aamma sakkortuumik misigisaqarnermut atatillugu tarnikkut ikiueqqaarnissap matussuserneqarnissaa.

Piginnaatitsineq tunngavigalugu ikiueqqaarneq pillugu malittarisassamik aalajangersaasoqarsinnaassaaq, suliffeqarfinni sakkortuumik misigisaqarfiusinnaasuni pineqaatissiinernik pisariaqartunik aallartitsinissamut sulisitsisumut aamma pisussaaffiliisumik, tassunga ilagitillugu isumagalugu, atorfilittat suliamik ingerlatsinerminni sakkortuumik toqqaannartumik imaluunniit takunnittutut misigisaqartitaasimasut, timikkut aamma tarnikkut ikiorneqaqqaarnissamut periarfissaqarnissaat.

Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq, § 33, imm. 1-imi, nr. 5-imik nutaamik ikkussinissaq, inuit timikkut imaluunniit tarnikkut amigaatillit ajutoorfiusinnaasumik imaluunniit napparsimalissutaasinnaasumik sulitinneqarnerini suliassat ilaannut tunngatillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut beskæftigelsesministerimut piginnaatitsisumik.

Taamatuttaaq siunnersuutigineqarpoq, § 33, imm. 1-imi, nr. 5-imik nutaamik ikkussinissaq, atorfilittat kisimiillutik sulisinnaanermut periarfissaannik killiliinissaq pillugu malittarisassanik aalajangersaanissamut beskæftigelsesministerimut piginnaatitsisumik.

§ 33, imm. 1, nr. 4 atuuttoq siunnersuutigineqarpoq nr. 6-imut nuunneqassasoq, katersuussinnaaneq pillugu aalajangersagartaa siusinnerusukkut aalajangersakkanut immikkuullarissunut eqqaaneqartunut tunngatillugu aalajangersakkap ilusaata pissusissamisoortuutimmagu tulleriissaarinermi, suut piumasaqaatit pillugit beskæftigelsesministerip allaffissornikkut malittarisassanik aalajangersaasinnaanerani naammassineqarsimanissaanni kingullerpaanngorlugu inissinnissaa, sulinerup piareersaanikkut, aaqqissuussinikkut ingerlanneqarnikkullu tamakkiisumik illersorneqarsinnaasutut isigineqarnissaa siunertaralugu.

# Suliffiup ilusiligaaneranut, teknikkikkut ikiuutinut, akuutissanut atortussanullu il. il. pillugit piumasaqaatit

* + 1. *Suliffiup ilusiligaanera*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 35, imm. 1-ip kingunerivaa, suliffiit aalajangersimasut, utaqqiisaagallartumik suliffiit, suliffiit nikerartut aamma silami suliffiit aaqqissuunneqarnerat pillugu beskæftigelsesministeri malittarisassanik aalajangersaasinnaasoq, tassunga ilagitillugu qaqqani suliffinnut atatillugu pineqaatiisiinerit immikkut ittut.

Inatsimmi erseqqinnerusumik taaneqanngilaq, ministerip suna pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaanera.

Aamma suliffimmut piumasaqaatit sanaartukkanik, ininik, sumiiffinnik il. il. attartortitsisunut atuunnissaat pillugu ministerip malittarisassanik aalajangersaasinnaaneranut piginnaatitsissummik inatsit imaqanngilaq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Suliffik aaqqissuunneqassaaq isumannaassutsikkut aamma peqqinnissakkut illersorneqarsinnaasumik, aamma beskæftigelsesministeri tamanna pillugu malittarisasssanik aalajangersaasinnaavoq, inatsimmi § 35, imm. 1-imi piginnaatitsissutitut aalajangersagaq tunngavigalugu.

Siunertamut naapertuuttutut isigineqarpoq, inatsisip – danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat assigalugu beskæftigelsesministerip suliffinnut aalajangersimasunut, utaqqiisaagallartumik suliffinnut, suliffinnut nikerartunut aammalu silami suliffinnut tunngatillugu sunik malittarisassanik aalajangersaasinnaaneranut assersuutinik imaqarnera. Taamalilluni erseqqissarneqarluni malittarisassani suut ilaatinneqarsinnaanersut.

Siunertamut naapertuuttutut aamma isigineqarpoq, inatsisip aalajangersakkamik piginnaatitsissummik imaqarnera, tamatuma kingorna beskæftigelsesministeri suliffimmut piumasaqaatit aamma sanaartukkanik, ininik, sumiiffinnik il. il. attartortitsisartunut aamma atuunnissaat pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaalluni. Taamaliornikkut attartortitsisumut toqqaannartumik piumasaqaateqartoqarsinnaavoq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 35, imm. 1-imi suliffimmut tunngatillugu beskæftigelsesministeri sunik malittarisassanik aalajangersaasinnaaneranik assersuutinik ikkussinissaq. Suliffinnut aalajangersimasunut,

utaqqiisaagallartumik suliffinnut, suliffinnut nikerartunut aammalu silami suliffinnut atuuttussamik.

Taamaalilluni siunnersuutigineqarpoq, § 35, imm. 1-imi allaqqassasoq, ministeri makkua pillugit malittarisassanik aalajangersaasinnaanera:

1. ini suliffik, assersuutigalugu qilaamut portussuseq, inip silaannaqarnera, natit, iikkat, qilaat, qullilersuineq, kiassuseq, silaannarmik nutarsaaneq aammalu nipitussutsit,
2. atugarissaarnissamut pineqaatissiinerit il. il., assersuutigalugu isersimaartarfiit aamma nerisarfiit, atisanik nivinngaasarfiit, atisalersortarfiit, perusuersartarfiit, asattarfiit aamma uffartarfiit kiisalu sinittarfiit aamma issiaviit, aammalu
3. aninissamut periarfissat, assersuutigalugu aqquserngit angallaviusut, tummeqqat aamma anisarfiit.

Nr. 1-3-mi taakkartuineq tamakkiisuunngilaq, tassani taamaallaat nalinginnaasunik assersuuteqarluni taakkartuisoqarmat. Taamaattumik aamma assersuutigalugu eqqiluisaarnissamut malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq.

Siunnersuutikkut inatsiseqartitsinermi pissutsinik allannguinissaq siunertaanngilaq.

Siunnersuutigineqarpoq, § 35-mi imm. 3-mik nutaamik ikkussinissaq, tamatuma kingorna beskæftigelsesministeri § 35, imm. 1 naapertorlugu suliffik pillugu malittarisassani aalajangersaasinnaalluni, malittarisassat sanaartukkanik, ininik, sumiiffinnik il. il. attartortitsisunut atuunnissaannik.

Inuutissarsiornermi pigisanik attartortitsisunut imaluunniit attartukkamik attartortitsisunut toqqaannartumik piumasaqaateqarsinnaanissaq siunertaavoq.

* + 1. *Sulisut illersuutaannut aamma sullisinut immikkut ittunut aningaasartuutit*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Inatsimmi § 33, imm. 1, nr. 2 -mi, inummut illersuutinut, sulinermilu atisanik aalajangersimasunut malittarisassanik beskæftigelsesministerimiit piginnaatitaanikkut atuutilersitsisoqassaaq. Piginnaatitsineq taanna kalaallit Nunaanni suliamik ingerlataqarnermut nalunaarummi pilersinneqarpoq, ilaatigut pineqartpoq aalajangersagaq, inummut illersuutit, atisallu sullisit aalajangersimasut sulisitsisumiit aningaasartuutit isumagineqarneri.

* + 1. *Inummut illersuutinut, sullisinullu immikkuullarissunut aningaasartuutit*
       1. *Inatsit atuuttoq*
       2. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai, aaqqissuussaanerlu siunnersuutaasoq*

Inatsimmi inatsisitigut isumannaatsuuneq aamma pitsaassuseq eqqarsaatigalugit pingaaruteqarpoq, inatsimmi allaffissornikkut aalajangersakkanut aalajangersarneqartunut erseqqissumik tunngaveqarnissaa. Taamaattumik inatsimmi erseqqarissumik erseqqissarneqartariaqarpoq, inunnut illersuutinut aamma sullisinut immikkut ittunut aningaasartuutit kimik akilerneqarnissaat pillugu aalajangersakkanik aalajangersaanissamut tunngavissaqarnera.

* + 1. *Taaguut Teknikkikkut ikiuutit*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kapitali 6-imi teknikkikkut ikiuutit pillugit aalajangersakkani atuuttuni, taaguut teknikkikkut ikiuutit atorneqarpoq, suut ikiuutit pineqarnerannut tunngatillugu assersuutinik taakkartuinertaqanngitsumik.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Kapitalip atuuffia erseqqissarniarlugu beskæftigelsesministerip nalilerpaa, Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aalajangersagaq oqaatsitigut nalimmassartariaqartoq danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaannut assigiissaarilluni, § 36-mi teknikkikkut ikiuutit naliginnaanerpaat assersuutitut taakkartorneqarnerisigut aammalu erseqqissarlugu inunnut ikiuutit kapitalimi ilaatinneqarnerat kiisalu § 36-mi aamma § 37-mi aalajangersakkani marlunni inunnut ikiuutit ilaatinneqarnerat.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Erseqqissarniarlugu, inunnut illersuutit kapitali 6-imut aamma attuumassuteqarnerat, siunnersuutigineqarpoq »il. il.« kapitalip qulequtaani ilanngunneqassasoq aamma § 37, imm. 1-imi piginnaatitsinermik aalajangersakkami.

§ 36-imi aalajangersakkap allanngortinneqarnissaa siunnersuutigineqarpoq, allanngortitsinermi atortut teknikkikkut ikiuutit nalinginnaanerpaat taakkartorneqassallutik aammalu erseqqissarneqassalluni, inuunnut illersuutit aalajangersakkami ilaatinneqarnerat, Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aalajangersakkap oqaatsitigut nalimmassarneqarnerani danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaannut assigiissaarilluni.

* + 1. *Nioqqutissanik pilersuisut il. il. akussanut aamma atortussanut tunngatillugu pisussaaffii*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi §§ 28 29-mi aalajangersarneqarput, nioqqutissanik pilersuisunut, pilersaarusiortunut aammalu siunnersortinut il. il. pisussaaffiit, akussat aamma atortussat isumannaassutsimut aamma peqqinnermut ulorianaateqarsinnaasut imaluunniit ajorseriartitsisinnaasut pineqartillugit. § 24, imm. 3-mi takuneqarsinnaasumi, Sullivimmi nakkutilliisuniit piumasaqaataasumi, misissuititsinermik misiligutinillu tigusinernik. § 39-mi periarfissaliissut atorlugu tamatumunnga malittarisassaliornikkut, akuutissat atortussallu, taamaattut pilersinnerinut, poortorneqarnerinut, nalunaaqutserneqarnerinut, toqqorneqarnerinut, assartorneqarnerinut, atorneqarnerinut, pilersinneqaqqusaannginnerinut, akussanik ulorianannginnerusunik taarserneqarnissaannut, kiisalu atorneqarnissaannut akuersissuteqarnissamut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaanermut tunngaveqarpoq.

Inatsisini § 39, imm. 1, nr. 3-mi, sulinermut ministerimiit isumannaallisaanermut nalunaarsuutinut malittarisassanik atulersitsisoqarsinnaaavoq, , teknikkikkullu datablade-nik assigisaannillu, pisiortorfigisaniit sullivimmullu ilitsersuutinik, sulisitsisumiit tunniunneqartussanik..

§ 39 sulinermut aamma atuuppoq, sulisitsisumiit ingerlanneqanngitsumik, inatsisini takuneqarsinnaasumi *§ 2, imm. 3, nr. 4.* -mi.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Ukiuni 15-inini kingullerni nunarsuarmi, akuutissanut aamma akuukkanut ulorianartunut inisseeriaatsimik aamma nalunaaqutseeriaatsimik ineriartortitsisoqarpoq Globale Harmoniserede System-imik (GHS) taaneqartoq akussanik aamma akuukkanik inisseeriaaseq aamma nalunaaqutseeriaaseq, ilaatigut USA-p, Canadap, Japanip, EU-p (tassani

taagorneqarluni CLP-peqqussut), Australiap aamma New Zealandip ilannguffigisimasaat.

Nunat arlallit GHS-imut ilanngussimanerat Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aalajangersakkamik nalunaaruteqarsinnaanermut aaqqissuussinissamut piginnatitsisumik ikkussinissamut periarfissiivoq, tassani nioqqutissanik eqqussisartut aammalu pilersitsisartut inissiinissamut aamma nalunaaqutsiinissamut siunnersuuteqartassallutik.

Nalunaaruteqartussaatitaaneq sanaartorfianiippoq, assartuisuniluunniit, sulisitsisumiinnani, akuutissanilluunniit atuisunit allani, tamatumunnga pissutaavoq, sanaartorfiusuniit assartuisuniilluunniit, akuutissat ulorianassusaat ilisimaneqarnerummat. Akuutissat atortussallu sulinermi atugassat, aalajangeqqasutut, imerpalasutut, silaannaqartutut assigisaannillu inissisimasinnaapput. Atortussiassaasinnaapput, akuliussassatulluunniit sanaajullutik assigisaannillu. Sulianut aalajangersimasunut atugassat, ass.: suliamut piareersaasiukkamik ingerlatseqqiinernut. Tunngaviusutut akuutissat imatut paasineqassapput, kemiimik akoqarsinnaaneri, pinngortitameersusinnaasut, imaluunniit sanaartorfinni sananeqaatillit. Atortussiat ilaatigut imerpalasuusinnaapput, imerpalasuunngitsuusinnaallutillu, silaannaqarsinnaasut, akuutissanut allanut akuliussassatut.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

§§ 39 a-mi aamma 39 b-mi aaqqissuussaanermik siunnersuutigineqartumik siunertaavoq pitsaanerusumik tunngaviliinissaq, qulakkeerniarlugu akussat imaluunniit atortussat tunisassiornermi atorneqannginnissaat, inunnut sunniutigisartagaat qulaajarneqarsimatinnagit. Pitsaaliuilluni pineqaatissiinerit pisup sapinngisamik pileqqaarfiani pissapput sapinngisamik akussat suliffinnut anngutinnginneranni. Siunnersuutip siunertaraa, akussanik aamma atortussanik pilersitsisartut aamma eqqussisartut misissuisarnissamut aammalu misissuineq pillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nalunaaruteqartarnissamut inanneqarnissaat.

Tamatuma saniatigut atuisunut tunngatillugu, paasissutissiinissamut pisussaaffiup sukaterneqarnissaanut tunngaviliisoqassaaq.

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsisip sinaakkusiisutut inatsisitut ilusiligaaneranut naapertuuttunngorlugit allannguutit piginnaatitsissutitut ilusilersugaapput. Tamanna pisariaqarsimavoq, malittarisassat erseqqinnerusumik aalajangersagassat suleqatigiinnermut taaneqartumut, sukkasuumik aamma eqaatsumik tulluarsarsinnaajumallugit, nunagisami aammalu nunarsuarmi.

Siunnersuutigineqarpoq, §§ 39 a aamma 39 b sulinernut, sulisitsisoq sinnerlugu sulinerunngitsunut, aamma atuutissasut. Taamaattumik siunnersuutigineqarpoq, aalajangersakkat taakku marluk § 2, imm. 3, nr. 4- mi ikkunneqarnissaat, tassani allaqqallutik, akussat aamma atortussat pillugit aalajangersakkat, sulinermut, sulisitsisoq sinnerlugu sulinerunngitsumut, aamma atuuttut.

# Sillivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliassaanik aamma atortagaanik allannguineq, annertusaaneq aamma erseqqissaaneq

* + 1. *Misissuinissamut peqqussummut piffissarititaasoq*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Sullivimmi avatangiisinut inatsisip § 17-imi aalajangersarpaa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup piumasarigaangagu, imaluunniit tamatumunnga pissutsit tunngavissaqartitsippata, sulisitsisoq misissuisitsisassasoq, misiliisitsisassasoq aammalu takuniaasitsisassasoq, suliamut immikkut ilisimasalinnit ingerlanneqarsinnaasumik, paasiumallugu sullivimmi

avatangiisit isumannaassusaat aamma peqqinnassusaat illersorneqarsinnaasoq.

Aalajangersagaq malillugu, suliffeqarfimmi pissutsinut tunngatillugu pasitsaassaqarnermut atatillugu aammalu nalinginnaasumik misissuinermut atatillugu imaluunniit suliaqarfimmi aalajangersimasumi assigisaaniluunniit ataavartumik pissutsinik misissuinermut atatillugu Sullivinnik Nakkutilliiisoqarfik misissuisoqarnissaanik piumasaqarsinnaavoq. Aammattaaq aalajangersagaq misissuinerup suliamut immikkut ilisimasalinnit ingerlanneqarnissaanik piumasaqarsinnaanermut tunngaviliivoq.

Misissuinernut il. il. aningaasartuutit sulisitsisumit matussuserneqassapput. Pasitsaassaqarnermut atatillugu misissuinerit, silaannarissutsimut, nipiliornermut aamma sullivimmi tarnikkut avatangiisieqarnermut tunngasunut immikkut attuumassuteqartutut inissisimapput.

Aammattaaq § 17-ip kingunerivaa, sulisitsisoq nammineq suliniuteqarnikkut pisussaasoq naak tamanna pillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit piumasaqaateqartoqanngikkaluartoq susassaqarfinni isumannaassutsikkut imaluunniit peqqissutsikkut tamatuminnga piumasaqaateqarfiusuni misissuisitsinissamut. Misissuinissamut pisussaaffik suliamik pilersaarusiornermut, aaqqissuussinermut aamma naammassinninnermut atuuppoq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Sullivimmi avatangiisit pillugit maalaaruteqartarfiup danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat malillugu suliat ilaanni tikkuarsimavaat, aalajangersagaq malillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussuteqarnikkut naammassinninnissamut piffissarititaasumik aalajangersaasinnaaneranik tunngavimmik erseqqarissumik aalajangersakkap imaqannginnera. Aalajangersagaq Kalaallit Nunaanni

sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aamma danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaanni assigiimmik allassimavoq, taamaalilluni ajornartorsiut aamma Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 17-imut attuumassuteqarluni.

Misissuisoqarnissaanut peqqussutip sulisitsisumit qaqugukkut naammassineqarnissaanut piffissatigut killeqartinnagu aalajangersakkap siullertut ilusaa isumaqanngitsutut pissuseqarpoq. Aammattaaq misissuisoqarnissaanut peqqussut tigusisussamut ersernerluppoq. Taamatuttaaq piffissatigut killeqartinnagu aamma ersernerluppoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik misissuinermi pissutsinut paasineqarsinnaasunut tunngatillugu qaqugukkut aalajangiisinnaanera. Tamakkua tunngavigalugit nalilerneqarpoq tassuunakuut aalajangersakkap allanngortinneqarnissaa pisariaqartinneqartoq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, aalajangersagaq allanngortinneqassasoq, taamaalilluni erseqqissumik allaqqalissalluni, § 17 malillugu peqqussutit naammassineqarnissaannut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik piffissarititaasumik aalajangersaasinnaasunngortillugu.

* + 1. *Data-nik katersuineq, suliarinninneq aamma ingerlatitseqqiineq*
       1. *Inatsisit atuuttut*

§ 58 a-mi allaqqavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik inuit pineqartillugit nalunaaruteqartarfikkut sulitilluni ajoqusernerit aamma inuussutissarsiornermi nappaatit pillugit paasissutissat katersorsinnaagai aammalu ataatsimut ingerlatillugit, sutililluni aqoqusernerit pillugit nalunaaruteqarnissamut kiisalu Arbejdsmarkedets Erhvervssikringip sulitilluni ajoqusernerit aamma inuussutissarsiornermit napparsimanerit

pillugit datatut tunngavigisassaatut. Paasissutissat katersorneqarsinnaapput misissuinermut aamma nakkutilliinermut tunngatillugu kiisalu paasiniaaneq, pitsaaliuineq aammalu kisitsisitigut paasissutissaateqarnissaq siunertaralugit.

Aalajangersagaq inatsisikkut nr. 461, 15. maj 2017-imeersukkut ikkunneqarpoq atuutilerlunilu 1. juli 2017. Aalajangersakkamut tunuliaqutaavoq, Sulisilluni Ajoqusernerit pillugit Sullissivik-up suliassaasa suliffeqarfimmut imminut ingerlatittumut Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-imut nuunneqarneri. Aalajangersakkatigut inatsisitigut pisussaaffiliisoqarpoq, sulitilluni ajoqusernerit pillugit nalunaaruteqartarfikkut Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-ip paasissutissanik Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut ingerlatitseqqiisarnissaanut. Aammattaaq erseqqissumik tunngavissiisoqarpoq, Kalaallit Nunaanni Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-ip data-tigut tunngavigisaaniik paasissutissanik Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut ingerlatitseqqiinissamut kiisaluSullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissanik taakkuninnga suliarinninnissaanut, Danmarkimi Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-ip aammalu Arbejdstilsynet-ip akornanni paasissutissanik assingusunik ingerlatitseqqiisalernerup aammalu suliarinnittalernerup assinganik. Aalajangersakkamik siunertarineqarpoq qulakkiissallugu, Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulitilluni ajoqusernerit il. il. pillugit paasissutissanik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliineq pillugu pilersaarusiornermik, pitsaaliuilluni suliniuteqarnermut, paasiniaanermik aammalu kisitsisitigut paasissutissaqarnissamik siunertaqarluni suliaqarnermini atuisinnaanissaa, taamaalilluni Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik nakkutilliinermini ataavartumik siunertarisaminik toraarsisinnaaqqullugu aammalu paasissutissat attuumassuteqartut tamaasa suliaqarnermini atorsinnaaqqullugit, tassunga ilagitillugit sulitilluni ajoqusernerit pillugit paasissutissat.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliineq pillugu suliniuteqarneranik toraarsinermut atatillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aamma

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nammineq aalajangiinini pillugit paasissutissat suliffeqarfinnut atorsinnaavai kiisalu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliisuisa suliffeqarfiit pillugit ilisimasaat atorsinnaallugittaaq. Taamaattoq malittarisassat atuuttut malillugit oqartussaqarfiit allat data-taannit paasissutissanik katersinissaq, suliaqarnissaq aammalu ataatsimut ingerlatsinissaq periarfissaanngilaq aammalu paasissutissanik katersisinnaanerup aamma suliaqarsinnaanerup sanitatigut sulianik ingerlatsinermi nalunaarsuinissaq periarfissaanani.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup oqartussaqarfinnut allanut paasissutissanik ingerlatitseqqiisinnaaneranut Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsit tunngavimmik ullumikkut imaqanngilaq.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissat suliarissavai Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliassanik isumaginninnermini pisariaqatitai malillugit, sullivimmi avatangiisinut inatsit naapertorlugu. Tamanna suliaqarneq suliarinninnermut atortut elektroniskiusut atorlugit ingerlanneqassaaq kiisalu database-t aamma nalunaarsuiffiit elektroniskiusut arlallit atorlugit, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ingerlatissallugit aserfallatsaaliussallugillu akisussaaffigisai.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissat suliarissavai Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliassanik isumaginninnermini pisariaqatitai malillugit, sullivimmi avatangiisinut inatsit naapertorlugu. Tamanna suliaqarneq suliarinninnermut atortut elektroniskiusut atorlugit ingerlanneqassaaq kiisalu database-t aamma nalunaarsuiffiit elektroniskiusut arlallit atorlugit, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ingerlatissallugit aserfallatsaaliussallugillu akisussaaffigisai.

Kalaalli Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissanik suliarinninnera Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni (Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsit) nr. 8, 13. juni 1994-imeersumi, Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat (Kalaallit

Nunaanni paasitinneqarsinnaaneq pillugu inatsit) nr. 9, 13. juni 1994- imeersumi aammalu Inunnik paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip atuutilersinneqarnissaanut kunngip peqqussutaani nr. 429, 31. maj 2000-imeersumi, allanngortinneqartoq inatsit nr. 1245, 18. december 2012- imeersumi § 1-ikkut (inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit) ilaatinneqarpoq.

Inunnut paasissutissanik suliaqarneq aammalu oqartussaqarfimmut allamut ingerlatitseqqiineq inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit inatsimmi ilaatinneqarput. Tamatuma saniatigut pisortat ingerlatsineranni tunngaviusutut periutsit nalinginnaasut atuupput, tassunga ilagitillugit piviusumik aammalu atsikkutigiittumik tunngaveqarnerit. Tamanna isumaqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup taamaallaat inunnut paasissutissat suliarisarai, suliarinninneq piviusumik aammalu atsikkutigiinnermik tunngaveqarpat.

Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi § 28, imm. 1 malillugu paasissutissat inunnut ataasiakkaanut tunngasut, ilaatinnagit imm. 2-mi taaneqartut, oqartussaqarfinnut allanut ingerlateqqinneqarsinnaanngillat. Assersuutigalugu paasissutissamik ingerlatitseqqiineq pisinnaavoq, inatsimmik naapertuinikkut inatsimmik imaluunniit aalajangersakkamik tunngaveqarluni tak. imm. 2, nr. 3.

Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi § 28, imm. 3 malillugu paasissutissat isertuussat inummut tunngasuunngitsut allat imm. 1-imi taaneqartut, imm. 2-mi pisut eqqaaneqartut saniatigut, oqartussaqarfimmut allamut taamaallaat ingerlateqqinneqarsinnaasut, oqartussaqarfiup suliaqarneranut imaluunniit aalajangiinissaanut pingaaruteqarpata. Aammattaaq Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi § 32 malillugu, oqartussaqarfik paasissutissamik ingerlatitseqqiisinnaatilluni, taava oqartussaqarfik oqartussaqarfiup allap piumasaqarneratigut paasissutissaq ingerlateqqissavaa, tamanna oqartussaqarfiup sulinerani imaluunniit oqartussaqarfiup aalajangiinissaanut tunngatillugu pisariaqartinneqarpat. Aalajangersagaq

paasissutissanut isertuussanut taamaallaat atuutinngilaq aammalu atuulluni inunnut paasissutissanut kiisalu paasissutissanut allanut.

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissanik suliarinnittarnera kunngip peqqussutaa nr. 1238, 14. oktober 2016-imeersoq naapertorlugu pisartoq inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmi ilaatinneqarpoq, tak. inatsit nr. 421, 31. maj 2000-imeersoq (inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit) allanngortinneqartoq inatsit nr. 1245, 18. december 2012-imeersumi § 1- ikkut. Tamanna pissuteqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ilaatigut inunnut paasissutissanik suliarinnittarnera, tassunga ilagitillugit inuussutissarsiornermi nappaatit aamma sulitilluni ajoqusernerit pillugit paasissutissat.

Kalaallit Nunaanni inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsit, inatsimmi § 1, imm. 1 malillugu inunnut paasissutissanik suliarinninnernut, tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik nammineertumik data-nik suliarinninneq ikiorsiullugu suliarinninnerusunut, aammalu allanut nammineertumik data-nik suliarinninneq atornagu inunnut paasissutissanik suliarinninnerusunut, nalunaarsuiffimmut immiunneqarsimasunut imaluunniit immiunneqartussanut atuuppoq. Inatsimmi § 3, nr. 1 aamma 2 malillugit inunnut paasissutissanik suliarinninneq imatut paasineqassaaq, ingerlatsineq sunaluunniit imaluunniiit ingerlatsinerit arlallit, elektroniskimik data-nik suliarinninneq atorlugu imaluunniit atornagu, paasissutissalerineq attuumassuteqartoq inuk kinaassusersineqarsimasoq imaluunniit kinaassusersineqarsinnaasoq pillugu paasissutissanik (nalunaarsorneqartoq).

Ataatsimut ingerlatsineq tassaavoq suliarinninneq immikkuullarissoq, ilaatigut inunnut paasissutissanik suliarinniffiusinnaasoq. Ataatsimut ingerlatsineq teknikkikkut aaqqiinernut assigiinngitsunut ataatsimoorussilluni taaguutaavoq, paasissutissanik nalunaarsuiffimminngaanniit assigiinngitsuneersunik attuumatitsinermut tunngasoq. Ataatsimut ingerlatsinermi maskiinatigut nuussinerit ilaapput,

tassuuna paasissutissat nalunaarsuiffimmiit allamiit nalunaarsuiffimmut ingerlanneqarlutik, taamaalilluni nalunaarsuiffik tigusisoq paasissutissanik taakkuninnga annertusarneqarluni. Taaguummut ataatsimut ingerlatsinermut aammattaaq ilaatinneqarpoq, maskiinatigut paasissutissanik nalunaarsuiffimminngaanneersunik assigiinngitsuninngaanniit ataatsimoortitsineq, taamaaliornikkut ”uddata- produkt”-imik nutaamik pilersitsisoqarluni, assersuutigalugu nalunaarsuiffimmik nutaamik.

Kalaallit Nunaanni inunnut nalunaarsuutinut inatsisini § 6-mi piumasaqaatit nalinginnaasut, qaqugukkut paasissutissanik nalinginnaasut suliarineqarsinnaanerinik. Aalajangersakkami malitseqarpoq, suliarinerinut inatsisit malillugit taamaallaat pisinnaasoq, piumasaqaataasuni nr. 1-7 naammassineqarsimappata, tassunga tunngasumi, suliarinissaa pisariaqartinneqarluinnarpat, inuiaqatigiinnut tunngassuteqartumik suliarineqarnerani, tak. nr. 5, imaluunniit pisortatigoortumik oqartussaasuniit suliarineqarnerini, nalunaarsuutinut akisussaasuusumiit, taassumaluunniit paasissutissat ingerlateqqinneqarnissaannik piumaffigineqarsimasumit, tak. nr. 6

Inummut paasissutissanik mianernartunik suliaqarnermi, inummut nalunaarsuuutinut inatsisini § 7-mi naleqqussagaapput. Paasissutissat § 7, imm. 1-mi pineqartut, inummut paasissutissaapput, ammip qalipaataa peqqutigalugu immikkoortitsinermut, inuiaassutsimilluunniit, politikkikkut, upperisarsiornikkut, eqqarsaqqissaarnikkut uppertitsiniaanermut, kattuffinnut ilaasortaanermut, peqqissutsimut atoqatigiinnermullu tunngasunut paasissutissat. § 8-mi aalajangiunneqarpoq, pisortaqarfinni ingerlatsinermi, paasissutisanik suliaqarneq pillaatisiissutigneqannginnissaanut tunngasut, annertuumik inuttut atukkatigut ajornartorsiutit, allallu inuup nammineq inuuneranut tunngasut,

§ 7, imm. 1-mi taaneqareersuni, isumaginninneq tamanna pisortaniit suliarineqarnissaannik pisariaqalinngippat.

§ 7, imm. 1-mi, Kalaallit Nunaanni inummut nalunaarsuinermut inatsisiniippoq, paasissutissanik mianernartunik suliaqarnermut inerteqqut, takuneqarsinnaasumi, peqqissutsimut paasissutissat. Nalunaarsuutinik suliaqarnermi, inatsisissatut siunnersuut malillugu, inummut paasissutissanut tungasunut, Sullivimmi nakkutilliisunut periarfissaritaasumi § 7, imm. 2-7-mi, tapersersorneqarpoq, kingornalu imm. 1 atorneqarunnarluni, pisut arlaanni, taakkununnga aalajangersakkani atuutsinneqanngippata. Beskæftigelsesministerimiit nalilerneqarneragut, pisortaqarfinnut sulianik naammassinniinermut periarfissaliissuteqarnera § 7, imm. 2, nr. 4-mi, sullissineq pisinnaalissammat, inatsisitigut aalajangersaanermik piumasaqarnermik pisariaqartinneqassappat, atuuffilimmik imaluunniit illersorneqarnikkut, aamma imm. 6-mi, kinguneqartumik, sullissinerup pisinnaanera, pillagaanermut tunngasunut sulianut oqartussaqarfimmiit isumagineqartuni.

Tassunga ilagitillugu beskæftigelsesministeriap pingaartissimavaa, paasissutissat taaneqartut ilanngunneqarnissaat pisariaqartoq, inunnut paasissutissatut mianerisariaqartutut pissuseqartut, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliineqarata suliffinnut attuumassuteqartunut tunngatillugu tunaartaqarluarnissaanut tamanna periarfissamik annertusititsissammat. Tamanna naggataatigut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup eqqartuussivikkut piumasaqaammik atuutilersitsisinnaaneranik kinguneqassaaq aammalu taamaalilluni ulluinnarni suliffeqarnermi sulisartunut navianaataasinnaasumik annikillisaalluni. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup tamanna tunuliaqutaralugu nalilersimavaa, nakkutilliisut § 7, imm. 1-imi inerteqqummik saneqqussisinnaasut.

Aammattaaq Kalaallit Nunaanni inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsimmi § 39-mi allaqqavoq, inuk nalunaarsorneqarsimasoq tassunga akerliuppat, data-nut akisussaasuusoq pineqaatissiisinnaanngilaq nalunaarsorneqarsimasup aalajangiinernut naalannissaanut, aalajangiinernut eqqartuussivitsigut sunniuteqartut imaluunniit pineqartumut annertuumik sunniuteqartut, aammalu aalajangiunneqartut

taamaallaat elektroniskimik paasissutissanik data-tut suliarinninneq tunngavigalugu, pissutsit inummut tunngassuteqartut aalajangersimasut nalilersorneqarnissaannut aalajangiisimanermi.

Oqaaseqaatigineqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik aalajangiinernik nammineertumik data-nik ataatsimut ingerlatsineq tunuliaqutaralugu aalajangiinavianngitsoq, suliffeqarfinni sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinissamut annertuumik navianaateqarfiusutut nalilerneqarsimasuni, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit pulaartoqarnissaa aammalu suliffeqarfiup avatangiisai tigussaasumik nalilersorneqqassasut aammalu nalinginnaasumik nakkutilliisoqarfiup nakkutilliisuanit kiisalu aalajangiinerusinnaasut pisinnaapput piviusumik suliffeqarfimmi pissutsinik nalilersuereernermi.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerannik nalorninaatsumik aammalu ataqatigiinnerusumik pilersitsisinnaajumalluni, pisortat data-taat annertune- rusumik agguaasseqatigiinnikkut atorneqassapput aammalu atoqqinneqas- sallutik. Tamatumunnga piumasaqaataavoq, oqartussaqarfiit qularnaatsu- mik paasissutissanik attuumassuteqartunik annertunerusumik avitseqatigiis- sinnaanerat aammalu atuisinnaanerat, oqartussaqarfiit ataasiakkaat pigerii- gaannik.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ullumikkut paasissutissanik avataa- ninngaanneersut ilaannik Arbejdsmarkedets Erhvervssikring-iminngaanne- ersunik katersuisinnaavoq aammalu ataatsimut ingerlatsilluni, misissuiner- mut atatillugu tamanna pisariaqartinneqarpat aammalu paasiniaanermik, pitsaaliuinermik kiisalu kisitsisitigut paasissutissalerinermik siunertaqar- nermut atatillugu.

Kalaallit Nunaanni pisortat oqartussaqarfiiniit paasissutissanik katersui- nermi aamma suliaqarnermi, tamanna navinaataassinnaasunik takunninnis- samut iluaqutaasutut nalilerneqarpoq, taamaalilluni Sullivinnik Nakkutil- liisoqarfik suliffeqarfiit sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsi- sinnaanerusutut nalilerneqartut nakkutiginissaannut periarfissaqarluni. Taamaattumik pisariaqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pisortat oqar-

tussaqarfiiniit allaniit paasissutissanik pisariaqartinneqartunik aallernissa- mut, suliaqarnissamut aammalu ataatsimut ingerlatsinissamut tunngavis- saqarnissaa.

Beskæftigelsesministeriamiit pingaartinneqarpoq, Sullivinni nakkutilliisut suliffeqarfinnut nakkutilliinerit angusaqarfiunerunissaannut, paasissutissat ilanngunneqarnissaasa pisariaqarnerat, inunnut paasissutissat mia- nernartutut isikkulinnut, § 7, imm. 1-mi, Kalaallit Nunaanni inunnut nalu- naarsuinermut inatsisini. Taanna aqqutigalugu, Sullivinni nakkutilliisuniit, inatsisitigut piumasaqaatinik atuuttunik suliffeqarfik piumasaqarfigi- neqarsinnaanngussaaq, naggataagullu suliffeqarnermi sulisitanik millisaa- taanermik kinguneqarsinnaammat. Sullivinni nakkutilliisuniit tamanna tunuliaqutaralugu nalilerneqarpoq, nakkutilliinermi inerteqqutaasup saqqummiunneqarneranik § 7, imm. 1-mi, paasissutissanik mianernartunik suliaqarnermut.

Pisariaqarpoq, Sullivinni nakkutillisuniit nakkutilliinermi angusaqarluarnis- samut periarfissat pitsaanerulersinneqarnissaat, iluaqutinillu suliffeqarfiin- nit pissarsinissaq, sullivimmi isumannaallisaanermi malittarisassanik uni- oqqutitsinerit annertunerunissaannik ilimanaateqartuni. Taamaaliornikkut, suliffeqarfiit malittarisassanik malinnittut, pisariaqanngitsumik nakkutilli- inermut atuakkamik oqimaaloqutaqarneq pinngitsoorneqassaaq. Siunerta- risaq suliffeqarfimminni, isumannaallisaanermut siunnersuisinnaanermut, ikiuinermullu atorneqarsinnaasariaqarpoq.

Maannakkuugallartoq oqartussaqarfinniit allaniit paasissutissat suut navia- naatinut tunngatillugu iluarsiinissamut ikiuutaasinnaassanersut oqaatigi- neqarsinnaanngimmat, paasissutissanik katersuinermut aamma suliarinnin- nermut sinaakkutit erseqqinnerusut nalunaarutitut ilusilerlugit aalajan- gersarneqarnissaat naapertuuttutut nalilerneqarpoq.

Paasissutissat Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup pigerii- gai, pisortat oqartussaqarfiini allani navianaataasinnaasunik takunninnissa- mut iluaqutaasussatut naatsorsuutigineqarmata, aammattaaq pisariaqartutut isigineqarpoq, Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasis- sutissanik taamaattunik pisortat oqartussaqarfiinut allanut tunniussinissa- mut tunngavissinneqarnissaa. Pisariaqartinneqassaaq, oqartussaqarfiit taak- kua Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit paasissutissanik piniarnissamut tunngavissaqarnissaat imaluunniit tunngavissaqalernissaat.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit sulianut paasissutissat siammasinnerusut katersukkat sulianut atugassanut tunngatillugu, maannamut naleqqiullugu ingerlatsinermut inatsisit malittarisassaanni, inummullu nalunaarsuinermut inatsimmi, siunnersuutigineqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik oqar- tussaqarfinniit paasissutissanik katersuisinnaassasoq, suliarinnissinnaas- sasoq aammalu ataatsimut ingerlatsisinnaassasoq, nakkutilliisoqarfiup suli- assaanik ingerlatsinissamut tamanna pisariaqaraangat. Siunertarineqarpoq pisortat nalunaarsuiffiiniit passissutissat atorneqarnissaat annertune- russasoq data-t pitsaassusaat eqqarsaatigalugu.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut suliassaavoq pingaarutilik suliffeqarfiit avatangiisinut inatsimmik malinninnerat nakkutigissallugu. Tassunga atatil- lugu pisariaqartinneqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup navianaatinut tunngatillugu periutsinik ineriartortitsisinnaanera, taamaalilluni nakkutilli- inermut atatillugu suliffeqarfinnik toqqaasarneq siunertamut naapertuunne- rulerluni. Taamaattumik pisariaqarpoq nakkutilliisut annertunerusumik data-nik atuisinnaanissaat, ullumikkumut sanilliullugu.

Siunnersuutitigut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup data-nik misis- sueqqissaarnermik aammalu kisitsisitigut paasissutissiornermik suliassami- nik isumaginninnissaminut paasissutissanik katersuisinnaavoq aammalu su- liarinnissinnaalluni.

Suliffeqarfinnik nakkutigisassanik peqqissaartumik toqqaaneq pisin- naaqqullugu, aamma sulitilluni ajoqusernernik aammalu inuutissarsior- nermi nappaatinik pitsaaliuinermut tunngavigissaarnerujumalluni, siun- nersuutitigut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik paasissutissanik pigeriikkami- nik aammalu paasissutissanik nutaanik suliarinnissinnaanngussaaq kiisalu ataatsimut ingerlatsisinnaanngussalluni.

Navianaatit pillugit periutsinik ineriartortitsinermut atatillugu data-nik misi- leraanermi avatangiisini misiliiffiusuni inunnut paasissutissanik atuisoqas- sanngilaq.

Tamatuma saniatigut siunnersuutigineqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqar- fiup paasissutissat katersorsimasat aamma suliarisimasat aammalu nammi- neq paasissutissaatini pisortat oqartussaqarfiinut allanut ingerlateqqissin- naagai, taakkua oqartussaqarfiit suliassaasa ingerlanneqarnissaannut tamanna pisariaqaraangat, tassunga ilagitillugit misissuinermik aamma nak- kutilliinermik suliassat.

Aalajngersagaq siunnersuutigineqartoq oqartussaqarfinnut allanut paasissu- tissanik ingerlatitseqqiinissamut tunngavissiivoq. Taamaalilluni Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi § 28, imm. 2, nr. 1, aamma § 30, imm. 2, nr. 1 malillugit paasissutissanik ingerlatitseqqiinissa- mut akuersineq pisariaqartinneqassanngilaq.

Taamatuttaaq inatsisissatut siunnersuut erseqqissumik inatsisitigut tunng- avissiivoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup oqartussaqarfinnut allanut paa- sissutissanik ingerlatitseqqiisinnaaneranut, tamanna oqartussaqarfiit sulias- saminnik isumaginninnerat eqqarsaatigalugu pisariqartinneqaraangat.

Inatsisissatut siunnersuutip aamma kingunerivaa, beskæftigelsesministerip Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup oqartussaqarfinniit allaniit paasissutissanik katersuisarneranut aamma suliarinnittarneranut malittarisassanik erseqqin- nerusunik aalajangersaasinnaanera, tassunga ilagitillugit paasissutissat siu- nertat aamma suliassat suut pillugit katersorneqarsinnaanersut aamma suli- arineqarsinnaanersut, kina data-nut akisussaasuunersoq, toqqortaateqarneq aamma paasissutissanik nalunaarsuineq, qaqugukkut paasissutissanik piiaasoqassanersoq, aammalu teknikkikkut aaqqissuussaanikkullu pineqaatissiinerit suliarinninnermi nakkutigineqartussat, ilaatigut kukku- nerit aamma atornerluinerit pinngitsoortinniarlugit. Taamatuttaaq inatsisis- satut siunnersuutip kingunerivaa, beskæftigelsesministerip paasissutissanik

ingerlatitseqqiineq pillugu malittarisassanik erseqqinnersunik aalajanger- saasinnaanera, tassunga ilagitillugu oqartussaqarfinnut sorlernut ingerlatit- seqqiisoqarsinnaanersoq.

Nalilerneqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissanik suliarin- nittarneranut malittarisassat immikkuualuttullit nalunaarutitut qaffasissusi- limmik aalajangersarneqarnissaat naapertuunnerpaajussasoq, taamaat- tumillu siunnersuutigineqarluni tamatumunnga piginnaatitsinissaq. Tamatu- munnga tunuliaqutaavoq sapinngisamik tigussaasumik aamma uummaaris- sumik naleqqussaasoqarnissaa. Taamatuttaaq qulakkeerneqarsinnaassaaq, ingerlaavartumik sakkunik, systeminik il. il. nutaanik mianerinninnissaq aammalu erseqqinnerusumik naleqqussaanissaq, inatsisissatut siunnersuutip sinaakkusiinerata iluani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atugassaanik. Aammattaaq qulakkeerneqarsinnaassaaq, data-nik annertoorsuarnik sulia- rinninnissamut teknikkikkut periarfissat suliarinninnerup isuman- naatsuunissaa pillugu malittarisassanik immikuualuttulinnik ilaqartinneqar- nissaat, tassunga ilagitillugu data-nik atuisinnaaneq.

Inatsisissatut siunnersuutigineqartumi nipangersimasussaatitaanermut, nu- nanut allanut, nunarsuarmioqatigiinnilu killilersuutinut malittarisassat sa- neqqunneqarsinnaanngillat, ass.: ILO-mi konvention nr. 81, suliffissuarni niuvernermilu nakkutilliinermi, paasissutissat suliarineqarnerinut. Nipaner- simasussaatitaanermut aalajangersakkat ataasiakkaat naapertorlugit, paasis- sutissanik suliaqarnermut immikkut nipangersimasussaatitaanermut aala- jangersagaqarpoq maliitassanik nalunaarsorneqarfiusunillu, piumasaqaatai malillugit.

Inatsisissatut siunnersuutitigut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutis- sanik katersuisinnaaneranik tunngavissiisoqassaaq, tassunga ilagitillugit paasissutissat isertuussat, assersuutigalugu peqqissuseq pillugu paasissutis-

sat aammalu pisortat tapiissutaat pillugit paasissutissat, tamanna nakkutil- liisoqarfiup suliassaanik ingerlatsinermut pisariaqaraangat, tassunga ilagitillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup misissuineranik aammalu nak- kutilliineranik siunertamut tulluarsaanermut atatillugu, kiisalu misis- sueqqissaarnermik aammalu pitsaaliuinermik suliassanut tunngatillugu ki- isalu kisitsisitigut paasissutissiinermik siunertanut atatillugu. Oqaaseqaatigineqarpoq, inatsisissatut siunnersuut paasissutissanik atui- nermi tunngaviusumik ingerlatsinermut piumasaqaammik allanngortitsinis- samik siunertaqanngimmat, tassunga ilagitillugit inunnut paasissutissat, piviusumik siunertaqarnissamik piumasaqaateqarfiusut aammalu suliarineri annertunerussanngitsoq pissusiusut eqqarsaatigalugit.

Oqaaseqaatigineqarpoq, data-nik katersuineq aamma suliaqarneq allanut si- unertanut atorneqarani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinermini suliffeqarfinnik toqqaasarneranut atorneqasssasoq, tassa suliffeqarfinnik ili- sarititsinermut, aamma misissueqqissaarnermik, pitsaaliuinermik aammalu kisitsisitigut paasissutissiinermik suliassanut. Tassa data-nik katersuineq aamma suliarinninneq suliffeqarfinnik imaluunniit suliffeqarfimmi pissusi- usunik saqqummersitsinissaq siunertaanngilaq.

Aammattaaq oqaaseqaatigineqarpoq, inunnut paasissutissanik Kalaallit Nu- naanni pisortat ingerlatsinerannut suliarineqartunik illersuilluni isumannaal- lisaanikkut pineqaatissiinerit pillugit nalunaarummi (isumannaallisaaneq pillugu nalunaarut) nr. 1404, 30. november 2016-imeersumi suliarinninner- mut isumannaallisaaneq pillugu malittarisassat uunga inatsimmut sammiveqataasumik alaatsinaanneqartariaqarnissaat. Taamaattumik siun- nersuutigineqarpoq, beskæftigelsesministeri teknikkikkut aammalu aaqqis- suussaanikkut pineqaatissiissutinut, suliarinninnermi alaatsinaanneqartus- sanut malittarisassanik aalajangersaanissamut piginnaatinneqassasoq, inatsisissatut siunnersuut data-nik annertoorsuarnik suliarinninnissamut tik- kuussimmat, tassunga ilagitillugit inunnut paasissutissat mianerisariaqartut. Tamanna tunuliaqutaralugu nalilerneqarpoq suliarinninnermi isumannaas- suseq pillugu malittarisassat erseqqissut pisariaqartitsineqartut. Teknikkik-

kut aamma aaqqissuussaanikkut pineqaatissiissutit annerusumik qulakkiis- savaat, pissutsit inunnut paasissutissanut tunngatillugu eqqunngitsunik iner- neqartitsisut, aaqqinnissaat, aammalu kukkusoqarsinnaaneranut navianaatip minnerpaaffimmiitinnissaa.

Oqaaseqaatigineqarpoq, data-nik katersuineq aamma suliaqarneq allanut si- unertanut atorneqarani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinermini suliffeqarfinnik toqqaasarneranut atorneqasssasoq, tassa suliffeqarfinnik ili- sarititsinermut, aamma misissueqqissaarnermik, pitsaaliuinermik aammalu kisitsisitigut paasissutissiinermik suliassanut. Tassa data-nik katersuineq aamma suliarinninneq suliffeqarfinnik imaluunniit suliffeqarfimmi pissusi- usunik saqqummersitsinissaq siunertaanngilaq.

Aammattaaq oqaaseqaatigineqarpoq, inunnut paasissutissanik Kalaallit Nu- naanni pisortat ingerlatsinerannut suliarineqartunik illersuilluni isumannaal- lisaanikkut pineqaatissiinerit pillugit nalunaarummi (isumannaallisaaneq pillugu nalunaarut) nr. 1404, 30. november 2016-imeersumi suliarinninner- mut isumannaallisaaneq pillugu malittarisassat uunga inatsimmut sammiveqataasumik alaatsinaanneqartariaqarnissaat. Taamaattumik siun- nersuutigineqarpoq, beskæftigelsesministeri teknikkikkut aammalu aaqqis- suussaanikkut pineqaatissiissutinut, suliarinninnermi alaatsinaanneqartus- sanut malittarisassanik aalajangersaanissamut piginnaatinneqassasoq, inatsisissatut siunnersuut data-nik annertoorsuarnik suliarinninnissamut tik- kuussimmat, tassunga ilagitillugit inunnut paasissutissat mianerisariaqartut. Tamanna tunuliaqutaralugu nalilerneqarpoq suliarinninnermi isumannaas- suseq pillugu malittarisassat erseqqissut pisariaqartitsineqartut. Teknikkik- kut aamma aaqqissuussaanikkut pineqaatissiissutit annerusumik qulakkiis-

savaat, pissutsit inunnut paasissutissanut tunngatillugu eqqunngitsunik iner- neqartitsisut, aaqqinnissaat, aammalu kukkusoqarsinnaaneranut navianaatip minnerpaaffimmiitinnissaa.

Oqaaseqaatigineqarpoq, Sullivimmi nakkutilliisuniit data-t malinnerisigut inerniliussiisoqassannginnera, suliffeqarfinnimi sullivimmi isumannaal- lisaanermut inatsisinik unioqqutsinermut qaninnerusuni nalilerneqarmat, Sullivinni nakkutilliisuniit pulaarneqarnissamik, suliffeqarfiullu sulliviup isumannaassusaa nalilersoqqissaarneratigut inernilussanik suliffeqarfik tu- nineqarluni.

* + 1. *Atorfilittanik oqaloqateqarnerit, tassunga ilagitillugu eqimattani oqaloqatigiinnerit*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsit, Sullivinnik Nakkutil- liisoqarfiup sulisitsisoq najuutsinnagu atorfilittanik oqaloqateqarsinnaanera pillugu erseqqissumik tunngavimmik imaqanngilaq.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup, suliffeqarfiit ataasiakkaat eqqarsaati- galugit, piviusumik tunngaveqarluni isummerfigisuaannarpaa nakkutilli- inermi data-nik katersueriaatsit sorliit tulluarnerpaajunersut. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ullumikkut periuserivaa, nakkutilliinerup aallartin- nerani aqutsisunik aammalu isumannaassuseq pillugu kattuffimmik ataatsi- meeqateqarneq (siunnersuutigineqartoq ”sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik”-mut allanngortinneqartussatut, tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut pkt. 2.2.), qanoq nakkutilliinerup naammassineqarnissaanut pilersaarusior- nissaq siunertaralugu, aammalu nammineq suliniutissani immikkoortunik qulaajaasinnaaneq, imatut paasillugu, sullivimmi avatangiisit pillugit sulif- feqarfiup nammineq sulinera. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik nakkutilliinis- sap ingerlanissaa pillugu sulisitsisumut aamma isumannaassuseq pillugu

kattuffimmut isumaqatigiissuteqartarpoq, taamaalilluni nakkutilliineq sulif- feqarfiup pilersaarusiorneranut aammalu ulluinnarni ingerlanneqarneranut naapertuuttumik pisinnaaqqullugu. Naggataatigut nakkutilliisup periuseri- neqartussaq nammineq qinissavaa.

Atorfilittanik oqaloqatiginninneq assersuutigalugu pisinnaavoq suliffeqar- fimmi angalaarnermi, apeqqutaatinnagu timikkut imaluunniit sullivimmi tarnikkut avatangiisit pillugit nakkutilliinermik ingerlatsisoqarnersoq. Aam- mattaaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik inunnik ataasiakkaanik oqaloqateqassaaq, pitinnagit sulisitsisoq aamma isumannaassuseq pillugu kattuffik peqatigalugit isumaqatigiissutigineqartussanik aammalu pilersaa- rusiorneqartussanik. Sulisitsisoq akerliunngippat aatsaat oqaloqatigiinnerit taamaattut ingerlanneqassapput.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik atorfilittanik oqaloqateqarnermigut data-nik piniareeruni, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik data-nik katersinerminut atatil- lugu sulisitsisumik tamatigut oqaloqateqartassaaq. Sulisitsisumik oqaloqateqarnermi data-t ilaatinneqassapput, Sullivinnik Nakkutilliisoqar- fiup atorfilittallu isumaqatigiissutigisimasaat oqaloqatigiinnermi ilanngun- neqartussatut sullivimmi avatangiisinik qulaajaanermut atatillugu. Sammi- neqartut, atorfilittanik oqaloqateqarnermi tikinneqarsimasut, sulisitsisumik oqaloqateqarnermi aamma ilanngunneqassapput qulakkeerniarlugu, atorfi- littat aamma sulisitsisup saqqummiussaat sullivimmi avatangiisinik ataatsi- mut nalilersuinermi ilaatinneqarnissaat.

Data-t, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittallu isumaqatigiissutigisi- masaat, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ingerlateqqissinnaasaattut, kinaas- sutsinik isertuussilluni sulisitsisumik oqaloqateqarnermi saqqummiun- neqassapput. Tamanna sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 62, imm. 2- mi immikkut ittumik nipangiussisimasussaatitaanermik tunngaveqarpoq, inatsisissatut siunnersuummi § 1, nr. 64-ikkut allanngortinniarneqartoq, taamaalillutik maalaarutit pillugit paasissutissat Sullivinnik Nakkutil- liisoqarfimmit allamut ingerlateqqinneqarnissamut illersugaalerlutik, suli-

sitsisumut imaluunniit taassuma sinniisuanut ingerlatitseqqiinerup sania- tigut. § 62, imm. 2-p allanneqarnissaanut siunnersuut danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaanni 79, imm. 2-mut assinguvoq. Aalajangersakkamut tassunga siunnersuutip kingunerivaa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisitsisumut imaluunniit allamut nalunaarutigeqqusaanngilaa, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup maalaarummik tigusaqarsimanera. Aamma tamanna atuuppoq paasissutissanut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittanik oqaloqatiginninnerani tiguneqartunut, aammalu sullivimmi avatangiisit pillugit maalaarutitut pissuseqartunut. Aalajangersagaq pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsit malillugu aamma pinerluttulerinermi inatsit malillugu nipangiussisimasussaatitaaneq nalinginnaasoq annertunerulersippaa, aammalu sulisitsisumut imaluunniit taassuma sinniisuanut il. il. maalaarutit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit ingerlateqqinneqannginnissaannut atorfilittat illersorlugit.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik atorfilittanik oqaloqateqarnikkut data-nik aalleraangami, taava Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ilanngullugu allaninngaanniit data-nik aallertassaaq, assersuutigalugu alapernaatsutut malinnaasimanerniit aammalu suliffeqarfiup nammineq allattugaataaniit paasissutissanik. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik taamaallaat aalajangiisassaaq (peqqussutinik aamma inerteqqutinik), data-t aallerfinniit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| arlalinninngaanneersut | sullivimmi | avatangiisitigut |
| ajornartorsiuteqartoqarneranik | tikkuussippata. | Assersuutigalugu |

atorfilittanik oqaloqatiginninnermit data-sinnaapput, sulisitsisumit imaluunniit suliffeqarfiup nammin nammineq sullivimmi avatangiisit pillugit misissuineranit paasissutsissanik taperserneqartut, assersuutigalugu sullivimmik nalilersuinernit imaluunniit nalerisimaarneq pillugu misissuinernit. Taamaalilluni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiinerminut atorfilittanik oqaloqateqarnermit data-t taamaallaat tunngavigineq ajorpai. Sulisitsisup aamma atorfilittat suliami data-t isumaqatigiinngissutigigunikkit, taava Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik kisimiilluni aalajangiisinnaavoq, data-t allaninngaanneersut sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiuteqarneranik tikkuussippata. Paasissutissanik

allaninngaanneersoqanngippat, sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutinik tikkuussisunik, taava Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik misissuisoqarnissaanik peqqussuteqarsinnaavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suliffeqarfimmi avatangiisitigut ajornartorsiuteqartoqarnera pillugu pasitsaassinerminik uppernarsaasinnaaguni, tak. Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 17.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittanik eqimattakkuutaanik oqaloqatiginnissinnaanera, sulisitsisup, taassuma sinniisuata imaluunniit inummik sulisitsiup tassunga toqqarsimasaata peqataaffiginngisaanik, sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aaqqissorneqanngilaq. Tamanna pissuteqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup data-nik katersuinermut periusaanik inatsimmi aaqqissuussisarneq ileqquusimannginnera.

Eqimattani oqaloqatiginninnertut paasineqassapput, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisuisa atorfilittanik arlalinnik oqaloqatiginninneri, aamma oqaloqatiginninnissat pitinnagit sulisitsisoq aammalu isumannaassuseq pillugu kattuffik peqatigalugit isumaqatigiissutigineqartut aammalu pilersaarusiorneqartut. Tamanna Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup maanna taaguummik atuineranut naapertuuppoq.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suleriaaserivaa, sullivimmi tarnikkut avatangiisini ajornartorsiutinik qaqilerinermut atatillugu eqimattani oqaloqatigiinnerit ingerlanneqartarneri. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ullumikkut suleriaaserivaa, atorfilittanik eqimattakkuutaaraluni oqaloqatiginninnerit taamaallaat sulisitsisoq, taassuma sinniisua imaluunniit inuk sulisitsisup tassunga toqqarsimasaa najuutsinnagu ingerlanneqartarneri, sulisitsisoq tamatumunnga akerliunngikkaangat.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nakkutilliinerup ingerlanneqarnissaa sulisitsisoq aamma isumannaassuseq pillugu kattuffik oqaloqatigalugit isumaqatigiissutigisarpaat, taamaalillutik oqaloqatigiinnerit suliffeqarfiup pilersaarusiorneranut aammalu ulluinnarni ingerlanneqarneranut

naapertuuttumik ingerlanneqarsinnaasunngortillugit. Nakkutilliisup naggataatigut nammineerluni periuseq atugassani qinissavaa.

Eqimattakkaarluni oqaloqatigiinnerit tassaapput data-nik katerseriaaseq, ajornartorsiutaanerusunik qulaarsinermi immikkut atorneqartartut, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinernik nassaarfiunngitsuni sulinerup aamma suliffiup ilusilersugaanerata alapernaaffiginerisigut. Eqimattakkaartumik atorfilittanik oqaloqateqarnerit atorneqartarput, atorfilittat arlallit katersorneqarnissaat pisariaqartinneqaraangat suliaqarfinni aalajangersimasuni imaluunniit suliaqarfiit assigiinngitsut imaluunniit immikkoortortaqarfiit akimorlugit. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nalilertarpaa, data-nik katersueriaatsit suut tulluarnerpaajunersut suliffeqarfinni ataasiakkaani avatangiisit qulaajarnissaannut. Taamaattumi atorfilittanik eqimattakuutaartumik oqaloqatigiinnerit atussallugit naleqquttuujuaannanngilaq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Pingaaruteqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissanik sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsisoqarneranik paasinninnissamut pisariaqartunik piniarsinnaanissaa. Tamanna qulakkeerniarlugu nalilerneqarpoq naapertuutissasoq inatsimmi tunngavimmik toqqaannartumik ikkussinissaq.

Pisut ilaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut ajornakusoorsinnaasarpoq paasissutissat attuumassuteqartut atorfilittanit pissarsiarinissaat, sulisitsisoq najuutsillugu. Taamaattumik pisariaqarsinnaavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittanik oqaloqateqarsinnaanissaa, sulisitsisoq najuutsinnagu. Taamalilluni pisut ilaanni oqaloqatigiinnissap siunertaa qatangiinnarsinnaasarpoq, assersuutigalugu nakkutilliisup ilisimappagu sullivimmi tarnikkut avatangiisitigut ajornartorsiuteqarsinnaanera, ajornakusoorsinnaalluni paasissutissanik attuumassuteqartunik

qaqilerinissaq, oqaloqatigiinnermi aqutsisut najuutsillugit, imaluunniit pissutsinik atuuttoqarpat, sulisitsisup sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutinut ilaaneranut tikkuussisumik.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinerit pillugit paasisaqarnissamut paasissutissanik pisariaqartunik piniarsinnaaneranut mianerinninneq eqimattakkaartumik atorfilittanik oqaloqateqarnerni atuuppoq.

Sulisitsisup najuunnera pisut ilaanni naapertuussinnaavoq. Sulisitsisoq sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit qulaajarnerannut ilauqutaasinnaavoq aammattaaq suliffimmi avatangiisit pillugit sulinermut iluaqutaasunik ilisimasaqalernissamut tapertaasinnaalluni.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut pisut ilaani atorfilittanit paasissutissanik pissarsinissaq ajornakusoorsinnaavoq, sulisitsisoq najuutsillugu. Taamaattumik pisariaqarsinnaavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittanik oqaloqateqarsinnaanissaa, sulisitsisoq najuutsinnagu.

Pisut ilaanni oqaloqatigiinnissap siunertaa taamaalilluni qatangiinnartinneqarsinnaasarpoq, sulisitsisoq najuutsillugu, assersuutigalugu nakkutilliisoq takusaqarsinnaappat sullivimmi tarnikkut avatangiisitigut ajornartorsiuteqarsinnaaneranik, ajornarsinnaallunilu paasissutissat attuumassuteqartut qaqilernissaannut, oqaloqatigiinnermi aqutsisut najuutsillugit, imaluunniit pisoqarpat sulisitsisup sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummut ilaasinnaaneranik tikkuussisunik.

Ullummikkut eqimattakkuutaarluni oqaloqatigiinnerit sullivimmi tarnikkut avatangiisitigut ajornartorsiutinik qulaajaanissaq pisariqartinneqaraangat atorneqartarput. Inatsisissatut siunnersuutitigut siunertaanngilaq ullumikkut eqimattakkuutaartumik oqaloqatigiittarnernik atuisarnerup annertusarneqarnissaa. Tamanna imatut paasineqassaaq, periutsimik allannguisoqarnianngitsoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisuisa

qaqugukkut eqimattakkuutaarluni oqaloqatigiinnerit data-nik katersuinermut periutsitut tulluarnerpaatut atorneqassaneranut naliliisarnerinut tunngatillugu.

Aatsaat sulisitsisoq akerliunngikkaangat eqimattakkuutaarluni oqaloqatigiinnernik atuisarneq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup periusaa eqqarsaatigalugu, pisariaqarpoq erseqqissumik tunngavimmik ikkussinissaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup eqimattakkuutaaraluni atorfilittanik oqaloqateqarsinnaanissaanut, aamma tassunga ilagitillugu aalajangersarsinnaallugu, piumasaqaatit suut tunngavigalugit sulisitsisoq imaluunniit inuk, sulisitsisup toqqarsimasaa, eqimattami oqaloqatigiinnermi najuussinnaanera. Taamaalilluni inatsisissatut siunnersuutitigut siunertaavoq, tunngavimmik taassuminnga pilersitsinissaq, kiisalu sulisitsisup eqimattami atorfilittanik oqaloqateqarnermi peqataanissamut pisinnaatitaaffia pillugu sinaakkusiinissaq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Sulisitsisoq najuutsinnagu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup atorfilittanik oqaloqatiginnissinnaaneranut sullivimmi avatangiisinut inatsimmi erseqqissumik tunngaveqanngimmat, siunnersuutigineqarpoq § 59-imi imm. 5-imik nutaamik ikkussinissaq, taassuma kingorna Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisui nakkutilliiviup nakkutilliineranut atasumik atorfilittanik oqaloqatiginnissinnaanngorlutik, allanik najuuttoqartinnagu, tassunga ilagitillugit sulisitsisoq aammalu taassuma sinniisua. Aalajangersakkami ilaatinneqassapput atorfilittanik oqaloqatiginninnerit suulluunniit, eqimattani oqaloqatigiinnerit minillugit, siunnersuutigineqartut aalajangersakkami imm. 6-imi nutaami immikkut aalajangersaaffigineqartussatut.

Siunnersuutigineqarpoq Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 59-imi imm. 6-imik nutaamik ikkussinissaq, taassuma kingorna Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisui nakkutilliiviup nakkutilliineranut atasumik eqimattani atorfilittanik oqaloqatiginnissinnaanngorlutik, tamanna

sullivimmi avatangiisinut attuumassuteqartumik tunngavissaqartinneqaraangat. Tamanna imatut paasineqassaaq, sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiuteqarneranik takussutissaqaraangat, aammalu tamatuma qulaajarnissaanut atorfilittanik eqimattakkuutaaraluni oqaloqatiginninnissaq tulluarnerpaajugaangat. Eqimattakkuutaaraluni atorfilittanik oqaloqatiginninnerni sulisitsisoq najuussinnaatitaavoq. Taamaattoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangersinnaavaa, eqimattakkuutaaraluni oqaloqatiginninnerni sulisitsisoq peqataasinnaanngitsoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisuisa nalilerpassuk, taamaaliornikkut eqimattakkuutaaraluni oqaloqatiginninnissap siunertaa qatangiinnartinneqarnissaanut navianaateqartoq.

* + 1. *Sullivimmi avatangiisit pitsanngorsarnissaannut isumaqatigiissutit*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Ullumikkut Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik sulisitsisunik isumaqatigiissuteqarnissamut periarfissaqanngilaq, namminneerlutik iliuuseqarnikkut sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummik imaluunniit ajornartorsiutinik aaqqeerusuttunik. Ullumikkut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliffeqarfimmi inatsisinik unioqqutitsineq paasiguniuk, nalinginnaasumik sulisitsisoq peqqussummik aalajangiiffigineqassaaq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

2019-imi Danmarkimi politikkikkut sullivimmi avatangiisit pillugit suliniuteqarneq nutaaq aamma pitsanngorsagaq isumaqatigiissutigineqarpoq. Isumaqatigiissutip ilaatigut kingunerivaa,

suliffeqarfiit sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiut tunuliaqutaralugu annertusisamik sullivimmi avatangiisit pillugit suliniuteqarniartut periarfissaqarnissaat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmik sullivimmi avatangiisinik pitsanngorsaanissamut aammalu sullivimmi avatangiisitigut aaqqiinissaq pillugu isumaqatigiissuteqarnissamut. Isumaqatigiissuteqartoqarsinnaassanngilaq ulorianartumik pisoqarpat, aammalu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup inerteqqutinik aamma erngertumik peqqussutinik atuutilersitsineq ingerlatiinnassavaa.

Beskæftigelsesministeria isumaqarpoq, Kalaallit Nunaanni suliffeqarfiit aamma taamatut periarfissaqartariaqartut.

Inatsimmik allannguineq pisariaqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik aalajangiinernut taarsiullugu sulisitsisumut isumaqatigiissuteqarnissamut periarfissaqassappat.

Piumasarineqarpoq, isumaqatigiissusiortoqarsinnaasoq, ilumut sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiuteqarnermi, aammalu tigussaasuusariaqarpoq sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiut. Unioqqutitsinerit pillugit isumaqatigiissusiortoqarsinnaassanngilaq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik sullivimmi avatangiisit pitsanngortinnissaannut aammalu sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiut imaluunniit ajornartorsiutit piffissarititaasup iluani aaqqinneqarnissaat pillugu sulisitsisumik isumaqatigiissuteqarsinnaanissaa. Isumaqatigiissutit kingunerissavaat, isumaqatigiissutini ilaatinneqartut pillugit imaluunniit sullivimmi ajornartorsiutit pillugit suliffeqarfiit aalajangiiffigineqartannginnissaat.

Siunnersuutitigut periarfissaassaaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aammalu sulisitsisup akornanni isumaqatigiissuteqarsinnaanissaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik

tigussaasumik unioqqutitsinernik qulaajaasimaleraangat aammalu piffissalikkamik peqqussuteqarnissaq eqqarsaatigigaangagu. Taamatut pisoqarnerani isumaqatigiissuteqarnermut piumasaqaataavoq, Sulisitsisup ajornartorsiutip pineqartup aaqqinnissaanut imminut pisussaaffilernissaa, sumiiffiani aammalu suliffeqarfiup ilaani. Taamaalilluni isumaqatigiissuteqarnermut piumasaqaataavoq, sullivimmi ajornartorsiut pineqartoq suliffeqarfiup iluani allami aamma piunissaa naatsorsuutigineqassasoq. Taamaattoqanngippat isumaqatigiissusiortoqarsinnaanngilaq. Sullivimmi ajornartorsiutinik arlalinnik siumuisoqarpat taava arlalinnik isumaqatigiissusiortoqarsinnaavoq.

Suliffeqarfik neqeroorfigineqassaaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup suliffeqarfimmut ikorfartuisinnaaneranik, assersuutigalugu oqaloqatigiinnermut aamma ilitsersuinermut tunngasumik. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik isumaqatigiissuteqarsimanermut atatillugu suliffeqarfinnik siunnersuineq ajorpoq.

Sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiut imaluunniit ajornartorsiutit isumaqatigiissutigineqarsinnaasut sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutaassapput tigussaasut arlallit imaluunniit ataaseq, imatut paasillugu, ajornartorsiutit sulinermi toqqaannartumik isumannaassutsip aamma peqqissutsip ajorseriarnissaanut navianaateqartut, assersuutigalugu ajutoornerit, naajuitsulerineq, ergonomi imaluunniit sullivimmi tarnikkut avatangiisit pillugit ajornartorsiutit. Unioqqutitsinerit pillugit isumaqatigiissusiortoqarsinnaanngilaq, assersuutigalugu sullivimmik nalilersuisimannginneq pillugu imaluunniit sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffeqannginneq pillugu.

Siunnersuutitigut aamma isumaqatigiissusiornissaq periarfissanngussaaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik pasitsaassaqaraangat – tassa ilimaginninneq

* suliffeqarfimmi avatangiisitigut tigussaas tigussaasutigut ajornartorsiuteqarneranik, naak Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik unioqqutitsisoqarsinnaanera pilluguqulaajaasimanngikkaluartoq. Tamanna

sullvimmi avatangiisitigut ajornartorsiutinut pisariusunut annermik attuumassuteqassaaq. Sullivimmi tarnikkut avatangiisitigut assersuutaasinnaavoq, sullivimmik nalilersuineq ingerlanneqartoq imaluunniit nalerisimaarneq pillugu misisssuineq ajornartorsiuteqartoqarneranik tikkuussippat assersuutigalugu qinngasaarinermut. Sullivimmi timikkut avatangiisit eqqarsaatigalugit assersuutaasinnaapput nioqqutissanik passussinermi timikkut artorsartitsinerit.

Siunnersuutikkut sulisitsisumik isumaqatigiissusiornissaq periarfissaassanngilaq, ulorianartorsiortoqarnerani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit inerteqquteqarnissaq imaluunniit erngertumik peqqussuteqarnissaq eqqarsaatigineqarpat, pisut ulorianartut erngertumik imaluunniit piffissap sivikitsup iluani aaqqiivigineqartariaqartut pineqarmata. Taamaaqataanik isumaqatigiissusiortoqarsinnaassanngilaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup ernegertumik peqqussuteqarnissaq eqqarsaatigiguniuk, annerusumik ulorianartorsiortoqanngikkaluartoq. Tamatumani aamma ajornartorsiummik aaqqiinissamut piffissarititaasoq annikitsuaraassaaq, assersuutigalugu aalajangiinissamut siunertaq qatangiinnartinneqartussaassagaluarmat.

Sulisitsisup suliffimmi atukkat isumannaassutsikkut aamma peqqissutsikkut illersorneqarsinnaanerat pillugu misissuinissaanut isumaqatigiissusiortoqarsinnaassanngilaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik misissuinissaq pillugu peqqussuteqarnissamik eqqarsaateqaraangat. Piumasaqaataavoq isumaqatigiissusiortoqarsinnaassanngitsoq, suliffeqarfik sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummik aaqqiiniarluni aallartereersimappat siusinnerusukkut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit aalajangiisimaneq tunuliaqutaralugu.

Sulisitsisup nammineq kajumissusianik tunngaveqassaaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmik isumaqatigiissusiorsinnaanermik kissaateqarsinnaanera. Taamatuttaaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup nammineq nalilissavaa, sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutip

pineqartup aaqqinneqarnissaanut isumaqatigiissusiornissaq tulluartuunersoq. Isumaqatigiissusiornissaq isumaqatigiissutaagaangat, taava tamanna suliffeqarfiup inatsisilerinermik isumaginnittuanut isumaqatigiissutaasassaaq.

Isumaqatigiissut aalajangiinerunngimmat, sulisitsisoq isumaqatigiissut pillugu imaluunniit suliffeqarfiup isumaqatigiissusiornissamut neqeroorfigineqannginnera pillugu Arbejdsmiljøklagenævnetimut maalaaruteqarsinnaanngilaq. Arbejdsmiljøklagenævneti maalaarutinik tigusaqaruni, isumaqatigiissusiorsimanermut imaluunniit isumaqatigiissusiorsimannginnermut tunngasumik, Arbejdsmiljøklagenævnetip maalaarutip suliarinissaa itigartitsissutigisinnaavaa, ataatsimiititaq tamatumunnga piginnaatinneqanngimmat. Taamaattoq suliffeqarfik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup oqartussaqarfittut ingerlatsinera pillugu Beskæftigelsesministeriamut maalaaruteqarsinnaavoq.

Siunnersuut malillugu sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik imaluunniit atorfilittat, suliffeqarfinni sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffimmik pilersitsinissamut pisussaaffeqanngitsuni, isumaqatigiissusiortoqarsimanera pillugu ilisimatinneqassapput. Aammattaaq piumasaqaataassaaq, sullivimmi avatangiisit pillugit kattuffik imaluunniit atorfilittat sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummik imaluunniit ajornartorsiutinik aaqqiiniarnermut akuutinneqarnissaat, isumaqatisiissummi pineqartunik. Isumannaassuseq pillugu ataatsimiititaliaq (»sullivimmi avatangiisit pillugit ataatsimiititaliaq«-mut allanngortinneqartussatut siunnersuutigineqartoq, tak. siunnersuummi oqaaseqaatini nalinginnaasuni pkt. 2.2.1.3.) ullumikkut suliassarereerpaa ilaatigut sulisitsisumut isumannaassutsimut aamma peqqissutsimut apeqqutit pillugit aaqqiinissamut siunnersortaanissaq, tak. Kalaallit Nunaanni suliffeqarfinni isumannaassuseq aamma peqqissuseq pillugit sulinermut nalunaarut nr. 1346, 15. december 2005-imeersoq.

Siunnersuutitigut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup piffissarititaasup isumaqatigiiggutaasimasup qaangiunnerata kingorna pissutsit qanoq innerinik malittarinnilluni misissussavai. Pissutsinik malittarinninneq tunngaviusumik Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmiit nakkutilliisoqarneratigut ingerlanneqassaaq. Pissutsinik malittarinninneq aamma alimasissumik imaluunniit oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaassaaq, tassani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik naliliissalluni tamanna pisariaqarnersoq. Alimasissumik imaluunniit oqarasuaatikkut nakkutilliinermut piumasaqaataavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aqutsisut najuutsinnagit sulisut sinniisuannik oqaloqateqarnissamut periarfissaqarnissaa, tak. nr. 63.

Pissutsinik malittarinninneq ingerlanneqassaaq pissutsit misissorniarlugit aammalu sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummik imaluunniit ajornartorsiutinik suliffeqarfiup isumaqatigiissummi piffissarititaasup iluani aaqqissallugit pisussaaffigilersimasaanut samminnittuussalluni. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik pissutsinik malittarinninnera sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiummik aaqqiisoqarsimannginneranik takutitsippat, taava Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik ajornartorsiutip qulaajarnissaanut periarfissaqassaaq aalajangiinissaq siunertaralugu. Piumasarineqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutip aaqqiivigineqarnissaa pillugu sulisitsisumut piffissap aalajangersimasup iluani isumaqatigiissusioqqinnginnissaa isumaqatigiissutaasimasup siulliup qaangiunnerani pisuni, isumaqatigiissutigisimasat aqqutigalugit sullivimmi avatangiisitigut ajornartorsiutit aaqqiivigineqarsimannginnerini.

Siunnersuut malillugu isumaqatigiissut sulisitsisumit taamaatinneqarsinnaassaaq, taassuma tamanna kissaatigiguniuk. Aamma isumaqatigiissut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit taamaatinneqarsinnaassaaq, pisutsit isumaqatigiissuteqarnermut tunngaviusut annertuumik allannguuteqarpata. Isumaqatigiissuteqarsimaneq taamaatinneqarpat, taava Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup tunngaviusumik nakkutilliinikkut pissutsinik

malittarinnissaaq. Pissutsinik malittarinninneq aamma alimasissumik imaluunniit oqarasuaatikkut ingerlanneqarsinnaassaaq, tassani Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik naliliissalluni tamanna pisariaqartoq. Alimasissumik imaluunniit oqarasuaatikkut nakkutilliinermut piumasaqaataavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aqutsisut najuutsinnagit sulisut sinniisuannik oqaloqateqarnissamut periarfissaqarnissaa, tak. nr. 63.

* + 1. *Nipangiussisimasussaatitaaneq*
       1. *Inatsisit atuuttut*

§ 62, imm. 1-ip nassuiarpai sullivimmi avatangiisinut inatsimmi kapitalit 10-12 malillugit, inuit aamma oqartussaqarfiit, suliassanik ingerlatsisartut aamma inatsisilerinermik ikiuisartut, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsimmi nipangiussisimasussaatitaanermut aalajangersakkani § 29-mi ilaatinneqartut. Nakorsanit misissorneqarnerit il. il. pillugit, Arbejdsmiljørådet pillugu il. il. aamma Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik pillugu, inatsisit kapitalianni 10-iupput. Kapitali 11-mi Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinnut katiterneqarneri naleqqussagaapput. Kapitali 12-mi Sullivinni nakkutilliisoqarfiup sulinerannut naleqqussagaavoq. § 62, imm. 1-mi, kapitali 13-mi maalaaruteqarneq pineqanngilaq, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut aalajangersagaannut assingusumi.

§ 62, imm. 2-mi takuneqarsinnaavoq, Sullivimmi nakkutilliisuni sulisumiit, sulisitsisumut, taassumaluunniit sinniisuanut, maalaaruteqartoqarsimaneranik peqquteqartumik nakkutilliisoqarnerata paasititsissutigineqassanngitsoq.

§ 62, imm. 2, nipangersimasussaatitaanermut immikkut aalajangersagaavoq, nipangersimasussaatitaanermut nalinginnaasumut annertusissutaasoq, nr. 8-mi, juunip 13-anni 1994-meersumi, pisortaqarfiit

ingerlatsiviini suliaqarnermut (Kalaallit Nunaanni ingerlatsinermut inatsit) aamma Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsimmi.

Nipangersimasussaatitaanermut immikkut inatsit § 62, imm. 2 malillugu, siunertaavoq, sulisumiit suliiffeqarfik pillugu Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmut maalaarutit, sulisitsisumut, taassumaluunniit sinniisaanut ingerlateqqinneqarnissaannut qulakkeerinninneruvoq.

Aalajangersakkami oqaatsini atorneqartuni takussaanngilaq , Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit sulisitsisumuinnq, taassumanngaluunniit sinniisumut paasissutissanik ingerlatitseqqiineqarnissaanik.

* + - * 1. *Paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsit malillugu aalajangersakkap takunnissinnaatitaanermut isumaa*

Danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaanni aalajangersagaq assingusoq

§ 79, imm. 2 siornatigut Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsisitut atuuttuusutuulli assinganik allassimanikuuvoq, kisiannili 2010- mi allanngortinneqarluni. Danskit aalajangersagaat, 2010 sioqqullugu aamma allassimanerani, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup periusiani aalajangiinernut sunniuteqartarsimavoq illuatungiunngitsunut, kisiannili allat takunnissinnaatitaanerannut, aammalu tamanna periuseq Folketingip Ombudsmandianut maalaarutigineqarsimalluni. Ombudsmandi suliami oqaaseqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut maalaaruteqartoqarsimaneranik paasissutissaq aammalu kiminngaanniit, malilltarisassaq pingaarusoq malillugu takunnissinnaatitaanermiit mininneqarsinnaasoq – aamma sulisitsisoq taassumalu sinniisaa pinnagit allanut tunngatillugu pisortat ingerlatsineranni paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsit nr. 572, 19. december 1985-imeersoq tunngavigalugu (Pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 13. juni 1994-imeersumut atuuttumut assingusoq). Ombudsmandip suliap suliarinerani Beskæftigelsesministeriami isumaliuutersuutit ilisimalerpai, § 79, imm. 2- p allanngortinneqarnissaanut, taamaalilluni aalajangersakkami

toqqaannartumik allassimalerluni, sulisitsisumut sulisitsisumut taassumalu sinniisaanut saniatigut allanut paasissutissiissutigineqarsinnaanngitsoq, maalaartoqarsimanersoq aammalu kiminngaanniit maalaaruteqartoqarsimanersoq. Ombudsmandi tassunga atatillugu aalajangersakkap qulaajarneqarnissaanut tapersiivoq, pilersinneqartumik danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaanni aalajangersakkami 2010-mi allannguinermi.

* + - * 1. *Pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsit malillugu illuatungeriit takunnissinnaatitaanerannut aalajangersakkap isumaa*

Sulisitsisoq maalaaruteqarnermik suliamut takunninnissamut noqqaassuteqarpat Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi §§ 9 aamma 15 malillugit suliaq aalajangiiffigineqassaaq, suliffeqarfimmi pissutsit pillugit maalaaruteqarsimanermi sulisitsisoq illuatungiusinnaammat. § 9, imm. 2 malillugu inunnut nipangiussisimasussaatitaaneq pillugu aalajangersakkat pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsit malillugu pisortani atuuffeqartunut imaluunniit inuuniuteqartunut takutitsinissamut pisussaaffik atuutinngilaq. Kalaallit nunaanni ingerlatsinermut inatsit § 15 qallunaat ingerlatsinermut inatsisaat § 15 b assigaa, immikkut nipangersimasussaatitaanermut inatsit § 79, imm. 2-miittoq, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisaat, maalaarutinut paasissutissat pinngitsoorneqarsinnaanerinut, allagaatinik takunnissinnaanermut inerniliussinermi pingaaruteqartutut ilassutaanera, taamaalilluni sullivimmi isumannaallisaaneq pillugu, suliami pineqartumi sulisitsisoq takunnissinnaanermik itigartinneqarsinnaalluni maalaaruteqartoqarsimasinnaanera eqqarsaatigalugu, tak. . ”Forvaltningsloven med kommentarer” af Niels Fenger, 2021, 2. udgave s. 498.

* + - * 1. *Aalajangersakkap inunnut paasissutissat pillugit inatsimmi malittarisassanut isumaa*

Kalaallit Nunaanni inunnut paasissutissat pillugit inatsimmi § 29, imm. 1- malillugu paasissutissiisussaatitaaneq pillugu, aamma § 31, imm. 1 malillugu paasisimasaqarnissamut pisinnaatitaaneq pillugu malittarisassat atuutissapputtaaq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suliffeqarfik inummik pigineqartoq pillugu imaluunniit soqutigisaqaqatigiit ingerlatseqatigiiffiat minnerusoq pillugu maalaarummik nalunaarsuisimagaangat, tassani soqutigisaqaqatigiit inuullutik. Taamaattoq inunnut paasissutissat pillugit inatsimmi § 30, imm. 1 aamma 2 periarfissiipput § 29, imm. 1-ip aamma § 31, imm. 1-ip saneqqunnissaannut, nalilersuisoqareerneratigut nalunaarsorneqarsimasup paasissutissanik ilisimasaqalernissamut soqutigisaqarnera saneqqunneqartariaqartoq namminerisamik soqutigisanik imaluunniit misissuinissanik, nakkutilliinissanik imaluunniit aaqqiinissanik mianerinninneq tunngavigalugu. Tamatumunnga atatillugu nalilerneqassaaq, paasissutissiisussaatitaaneq aamma paasisimasaqarnissamut pisinnaatitaaneq tamakkiisumik saneqqussisuunersut imaluunniit taamaallaat kinguartinneqassanersut suliap misissorluarneqarnissaata tungaanut. Tamatumunnga atatillugu nalilerneqarpoq, maalaaruteqartup kinaassusaata illersorneqarnera piffissaq eqqarsaatigalugu killilersimaarneqarnissaa ajornakusoortartoq. § 30, imm. 1 aamma 2 malillugit aalajangiinermi aamma Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 62, imm. 2 isumalittut inissisimassaaq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Pisortaqarfinnut inunnullu, nipangersimasussaatitaanermut malittarisassanut tunngatillugu, § 62, imm. 1 malillugu, beskæftigelsesministeriaqarfimmiit naleqquttuusorineqarpoq, sullivimmi isumannaallisaanermi maalaarutinik suliaqarnermi, aamma paasissutissat pillugit nipangersimasussaatitaaneq piumasarineqassasoq. Taamaattumik nipangersimasussaatitaanerup annertusineqarnissaa, inatsisit kapitalianni

13-mi ilaatinneqassaaq. Tamatuma avataatigut, Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsisit nutarterneqarnissaat pisariaqartinneqarpoq.

Immikkut ittumik nipangersimasussaatitaanermut aalajangersakkamut tunngatillugu, § 62, imm. 2 malillugu, Folketinngimi Ombudsmandimiit innersuutigineqarpoq, qallunaat Sullivinni nakkutilliisoqarfiannut allagaatinik takunnissinnaatitaanermut itigartitsissutaanut, naggat 2.6.5.1- mi nassuiarneqartumut oqaaseqarnermini taavaa, aalajangersakkamik erseqqissaaneqaarnissanik, inunnut immikkut nipangersimasussaatitaanermut malittarisassani toqqaannartumik atuunnissaanik. Ombudsmandip oqaaseqaatini nangipaa, aalajangersakkap sunniuteqarluarnera, allagaatinik takunnissinnaatitaanermut noqqaassuteqarnermut allatigullu, sulisitsisup saniatigut, Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit itigartitsissutigineqarsinnaanera, taamaammallu innuttaasunut erseqqarinnerunera anguneqarsinnaalluni, allanneqarneratuut, aalajangersakkamik allannguinikkut.

Beskæftigelsesministeeriaqarfimmiit kissaatigineqarpoq, maalaaruteqartup kinaassusaanik patajaatsumik illersuineqarnissaanik, kiisalu Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit maannamut atuuttumik, maalaarutigineqartup ingerlannerani, nakkutilliinertik namminneq ilusilersortarsinnaagaat. Taamaammat aalajangersakkap allanngortinneqarnissaa pisariaqartinneqarpoq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 62, imm. 1-p allanngortinneqarnissaanik, pisortaqarfiit inuillu, sullivimmi isumannaallisaanermut maalaarutinik suliaqartunut, inatsisit kapitaliata 13-at naapertorlugu, Kalaalllit Nunaanni pinerlunnermut inatsisini nipangersimasussaatitaanerup ilaatinneqarnissa.

Assigisaanik siunnersuutigineqarpoq, innersuunneqartup alanngortinneqarnissanik, Kalaallit Nunaani pinerlunnermut inatsisini § 29- miit, §§ 50-54-mut. Kingunerisassaanut allannguutit pineqarput, Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsisini, nipangersimasussaatitaanermut aalajangersakkani allannguuteqarput.

Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq, § 62, imm. 2-p allanngortinneqarnissaanik, aalajangersakkami takuneqarsinnaanngorlugu, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit, sulisitsisumut aallanulluunniit, Sullivinni nakkutilliisuniit maalaarummik tigusaqartoqarnermi paasititseqqusinnginnermik.

Allannguutissatut siunnersuutigineqartoq, inunnik eqimattanik annertusiinermi, immikkut nipangersimasussaatitaanerup malittarisassaani toqqaannartumik atuutilernissaanik.

Paasissutissanik ingerlatitseqqiinnginnissaq pillugu illersuinermi pineqarput maalaarutit, atorfilittamit imaluunniit taassuma sinniisuanit tiguneqartut. Maalaarutigineqartup imarisaa pillugu paasissutissat aalajangersakkami ilaatinneqarput, paasissutissat maalaaruteqartup kinaassusaanik paasititsisut, maalaaruteqartoqarsimaneranut paasissutissat, aammalu maalaaruteqarneq tunngavigalugu nakutilliilluni pulaartoqarnissaa pillugu paasissutissat.

Nakkutilliinernut naliginnaasunut attuumatillugu aalajangersagaq isumaqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup sulisuisa maalaartoqarsimanera tunngavigalugu nakkutilliilluni pulaartoqarnissaa paasissutigeqqusaanngikkaat, imaluunniit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik maalaarummik tigusaqarsimasoq. Paasissutissanik tamakkuninnga noqqaaneq pisortat ingerlatsinerat pillugu inatsimmi, pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi aammalu inunnut Kalaallit Nunaanni paasissutissat pillugit inatsimmi malittarisassat malillugit suliarineqassaaq.

Allaninngaanniit illuatungiunngitsunit allagaatinik takunninnissamut noqqaaneq allannguutitigut ingerlaannaq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmit itigartinneqarsinnaavoq, pisortat ingerlatsinerat pillugu paasitinneqarsinnaatitaaneq pillugu inatsimmi § 35 tunngavigalugu, sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 62, imm. 2 innersuussutigalugu.

* + 1. *Inatsimmik unioqqutitsinerit pillugit Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiisinnaanermut tunngavia*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Inatsimmi § 60, imm. 1-imi aalajangersarneqarpoq Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik peqqusisinnaasoq, pissutsit inatsimmut imaluunniit malittarisassanut imaluunniit inatsit malillugu aalajangiinernut naapertuutinngitsut, piaartumik aaqqinneqarnissaannut imaluunniit piffissarititaasoq qaangiutsinnagu. Peqqussummi suliffeqarfik pissutsip inatsimmut naapertuuttunngortinneqarnissaanut peqquneqassaaq.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat assigalugu erseqqarissuusariaqarpoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup qisuariaateqarnissamut periarfissaanik atuinermi, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsisimanerup aalajangiisuunissaa. Aalajangiineq, unioqqutitsinermik taamaallaat paasisaqarfiusoq, peqqussuteqarfiunani saqqummiussineqarfiussaaq, naak aalajangiinissaq sioqqullugu suliffeqarfiup pissuseq pineqartoq inatsimmik malinnilernermik kinguneqartissimagaluaraa.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

§ 60 stk. 1-imik allannguinissamik siunnersuutitigut, aalajangiineq, taamaallaat unioqqutitsinermik paasisaqarfiusoq, peqqussuteqarfiunani

saqqummiussineqarfiussaaq, naak aalajangiinissaq sioqqullugu suliffeqarfiup pissuseq pineqartoq inatsimmik malinnilernermik kinguneqartissimagaluaraa.

Aalajangiineq, taamaallaat sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinermik paasisaqarfiusoq, peqqussuteqarnerminngaanniit immikooruteqassaaq, suliffeqarfimmut taamaallaat nalunaaruteqarnikkut, piffissami nakkutilliilluni pulaarnermi unioqqutitsisumik inissisimasoqarsimanera pineqarluni.

* + 1. *Maalaaruteqarsinnaanermut periarfissap allanngortinneqarnera*
       1. *Inatsisit atuuttut*

§ 64, imm. 1-imi aamma 2-mi allaqqavoq, Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiinera pillugu maalaarummik beskæftigelsesministerimut saqqummiunneqarsinnaasoq, aalajangiinerup pineqartumut nalunaarutigineqarneraniit sapaatip akunneri 6-t qaangiutsinnagit, aammalu maalaarut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfimmut nassiunneqassasoq aalajangiinerlu aalajangiusimaneqarpat – tassanngaanniit beskæftigelsesministerimut ingerlateqqinneqartussaq.

§ 64, imm. 3-mi aamma 4-mi allaqqavortaaq, piffissaq eqqorlugu atuutilissasoq beskæftigelsesministeri aalajangiisimalerpat imaluunniit beskæftigelsesministeri allamik aalajangiippat, aammalu beskæftigelsesministeri maalaarummik suliaqarsinnaappat aammalu piffissaq eqqorlugu atuutilersitsilluni, tunngaviit immikkut ittut taamaattussaatitsippata, naak maalaarut eqqortumik pilersinneqarsimanngikkaluartoq.

Aamma § 64, imm. 5-imi allaqqavoq, beskæftigelsesministeri Arbejdsmiljørådet-imiik oqaaseqaammik piniassasoq, maalaaruteqarneq pillugu aalajangiinissaq pitinnagu.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

1999-imi Arbejdsmiljøklagenævneti Danmarkimi pilersinneqarpoq. Arbejdsmiljøklagenævnetip ilaatigut Danmarkimi sullivinni nakkutilliisut aalajangigaat pillugit maalaarutit danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat naapertorlugu suliarisarpai.

Arbejdsmiljøklagenævnetip pilersinneqarnerata kingorna aalajangiinerit pillugit maalaarutit danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat malillugu beskæftigelsesministerimut saqqummiunneqartarunnaarlutik Arbejdsmiljøklagenævnetimut saqqummiunneqartalerput.

Arbejdsmiljøklagenævneti allaffissornikkut Beskæftigelsesministeriap ataaniippoq, kisianni ataatsimiititaq pisortat oqartussaqarfigaat arlaannaanulluunniit attuumassuteqanngitsoq, aammalu ataatsimiititaq sulianik ingerlatsinermi ministeriamut attuumassuteqarnani.

Arbejdsmiljøklagenævneti 1999-imiilli sullivimmi avatangiisinut inatsimmut tunngatillugu immikkut ilisimasaqaleriartorsimammat, naapertuuttutut isigineqarpoq, maannakkut inatsit naapertorlugu Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangigai pillugit maalaaruteqarsinnaaneq Danmarkimi Arbejdsmiljøklagenævnetimut inissinneqarnissaa.

Tamatumunnga atatillugu attuumassuteqassaaq § 64, imm. 5-imi maalaaruteqarneq pillugu suliani aalajangiinissaq pitinnagu Kalaallit Nunaanni Sullivimmi avatangiisit pillugit siunnersuisoqatigiinninngaanniit oqaaseqaam-mik piniartarnissamik piumasaqaatip attatiinnarneqarnissaa. Tamanna Kalaallit Nunaanni Sullivimmi avatangiisit pillugit siunnersuisoqatigiit Kalaallit Nunaanni pissutsit pillugit immikkut ilisimasaqarnerannik tunngaveqarpoq.

* + - 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 64, imm. 1-4 imatut allanngortinneqassasoq ”beskæftigelsesministeri” ”Arbejdsmiljøklagenævneti”-mik taarserlugu, aammalu imm. 3-mi ”beskæftigelsesministerip aalajangiinera” ”Arbejdsmiljøklagenævnetip aalajangiinera”-mut allanngortinneqassasoq.

Maannakkut inatsit naapertorlugu Kalaallit Nunaanni Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangigai pillugit maalaarutit, siunissami Danmarkimi Arbejdsmiljøklagenævnetimut saqqummiunneqartalissapput. Ataatsimiititap maalaarut pillugu aalajangiinissaa sioqqullugu Kalaallit Nunaanni Sullivimmi avatangiisit pillugit siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqaammik piniartoqassaaq. Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik oqaaseqaammik piniartuussaaq, Arbejdsmiljøklagenævnetimut maalaarummik nassiussinnginnermi.

# Akiligassiissutip annertussusaanik qaffaaneq

* + 1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaannu sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinerit pinerluttulerinermi eqqartuussisarnermi pineqaatissiinernik kinguneqarsinnaapput. Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsineq nalinginnaasumik akiliisitaanermik pineqaatissinneqarnermik kinguneqartarpoq.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik sulisitsisup tigussaasut pillugit unioqqutitsineranut tunngaviusumik 20.000 kr.-nik imaluunniit 40.000 kr.- nik annertussuseqartarpoq apeqqutaalluni unioqqutitsineq qanoq ingasatsiginersoq, tak. § 65, imm. 1, imaluunniit § 66, imm. 1.

Tunngaviusumik akiligassiissut marloriaatinngortinneqassaaq, unioqqutitsineq inuup annertuumik ajoquserneranik kinguneqarsimappat imaluunniit toqumik kinguneqarsimappat, tak. § 65, imm. 2. Tamatuma kingorna akiligassiissut 5.000 kr.-nik annertunerulersinneqarsinnaavoq, unioqqutitsinermut atatillugu sakkortusaasunik tunngaveqarnermi, tak. § 65, imm. 4. akiliisitsissut 10.000 kr.-nik immikkut sakkortusisamik

qaffanneqassaaqq, tak. 65, imm. 5.

Skema 1-ip takutippaa sulisitsisunut akiligassiissutit qaffasissusaat atuuttut, unioqqutitsisoqarsimaneranut inuup annertuumik ajoquserneranik kinguneqartumik imaluunniit toqumik kinguneqartumik, sakkortusaasunik tunngaveqarnermi aammalu immikkut ittumik sakkortusaasunik

tunngaveqarnermi, aammalu tunngaviusumik akiligassiissutit 20.000 kr.­

niullutik imaluunniit 40.000 kr.

*Skema 1 sulisitsisunut akiligassiissutit annertussusaat atuuttut*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Unioqqutitsinerit isumannaassutsim ut imaluunniit peqqissutsimut toqqaannarhunik navianartorsiortits isut | Unioqqutitsinerit ingasannerusut isumannaassutsim ut imaluunniit peqqissutsimut toqqaannartumik navianartorsiortits  isut |
| Tunngaviusumikakiligassiissut Grundbøde, tak. § 65, stk. 1 og  § 66, stk. 1. | 20.000 | 40.000 |
| Inuup annertuumik aJoquser-  neranut imaluunniit toqunera- nut tak. § 65, stk. 2. | 20.000 | 40.000 |
| Sakkortusaasunik tunngaveqar-  nermut tak. § 65, stk. 4. | 5.000 | 5.000 |
| Immikkut ittumik sakkorh1saasunik tunngaveqarnermut tak. § 65,  stk. 5. | 10.000 | 10.000 |
| Akiligassiissutit katillugit | 55.000 | 95.000 |

*Sullivi111111i avata11giisi11ut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinemut tunngaviusumik akiligassiissut*

* + - 1. *Sullivi111111ik isw11a1maal/isaanen11i inatsisi11ik atortussatigut unioqqutitsinermut tunngaviusutut akiliisitsissut*

§ 65, imm. 1, aamma § 66, imm. 1 malillugit tunngaviusumik akiligassiissut unioqqutitsinerup qanoq ingasatsiginera apeqqutaalluni aalajangersarneqartarpoq. Tigussaasutigut unioqqutitsinerit unioqqutitsinerupput, toqqaannartumik isumannaassutsimut imaluunniit peqqinnermut navianaateqartut. Assersuutigalugu silaannarmik milluaasoqarani svejserinerusinnaavoq imaluunniit nakkarsinnaanermut sillimmateqarani portusuumi sulinermut tunngasinnaavoq. Tigussaasutigut unioqqutitsinernut § 65, imm. 1, aamma § 66, imm. 1 malillugit sulisitsisunut tunngaviusumik akiligassiisoqartarpoq 20.000 kr.-nik.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinerit ilaat suussusersineqarsimapput, unioqqutitsineq ima ingasatsigisinnaammat, inuunermut imaluunniit peqqissutsikkut ajoqusiineq imaluunniit ajoqusernerusinnaasoq tisussaasutigut unioqqutitsinernut allanut sanilliullugu annertunerusussatut nalilerneqarluni. Assersuutigalugu aserorterinermik suliaqarnerusinnaavoq eqqortunik isumannaassutsimut illersuuteqarfiunngitsoq, assaanerusinnaavoq nunap nakkaasinnaaneranut sillimaffiunngitsoq aammalu sulinerusinnaavoq qaatoorsinnaanermut, ipisinnaanermut, toqunartumik najuussuisinnaanermut imaluunniit neriorneqarsinnaanermut navianaateqarfiusoq. Suliani taamaattuni § 65, imm. 1, aamma § 66, imm. 1 malillugit tunngaviusumik

akiligassiisoqartarpoq 40.000 kr.-nik.

*2.7.1.2 Unioqqutitsinernut inummut annertuumik ajoqusinermik imaluunniit toqumik kinguneqarsimasunut akiligassiissummik qaffaaneq*

§ 65, imm. 2-mi allaqqavoq, imm. 1 malillugu pinerluttulerinermi eqqartuussisarnermi pineqaatissiinermik qaffasissusiliinermi sakkortusaataassasoq unioquutitsineq inummut annertuumik ajoqusernermik kinguneqarsimappat imaluunniit toqumik kinguneqarsimappat.

Aalajangersakkamik pineqartumik akuersinermut atatillugu piumasaqaataavoq, § 82, imm. 1 malillugu unioqqutitsinernut akiligassiissutit marloriaatinngortinneqarnissaat, unioqqutitsineq inummut toqumik imaluunniit annertuumik ajoqusernermik kinguneqarsimappat.

Tamanna sulisitsisut unioqqutitsinerinut tunngaviusumik akiligassiissutinik

20.000 kr.-iniit 40.000 kr.-nut qaffaanermik kinguneqarpoq, aammalu

unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiligassiissutinut 40.000 kr.-iniit

80.000 kr.-nut qaffaanermik kinguneqarluni.

Taamatuttaaq unioqqutitsinikkut, inummik aqqunaarujussuartoqarnerani, toqumilluunniit kinguneqartumik, akiliisitsissutip annertussusaa marloriaatinngortinneqassaaq, pinerlunnermut pineqaatissiineq § 65, imm. 2 malillugu.

§ 65, imm. 2 naapertorlugu, piumasaqaataavoq, unioqqutitsinikkut ajutoornerup toqumik kinguneqarnera imaluunniit »inummik aqqunaarujussuarneq«-mik kingunilik.

Oqaaseq »inummik aqqunaarujussuarneq« ass.: timip pisataasa ilaanik kipisitsinermut, napisoqarnikkut, kilernikkut ajoqusernermi, imaluunniit toqunartunik timikkut aasoqarnikkut, ajoqusernikkut pisinnaapput. Inussakkut isikkakkullu napequsernerit, napinerillu aqqunarujussuarnertut taaneqarsinnaanngillat. Eqqartuussivimmi nalilersuinikkut aalajangiunneqarsinnaavoq ajoquserneq »inummik aqqunaarujussuarneq«- tut pisimanersoq.

Akiliisitsinerit § 65, imm. 2 malillugu, suli qaffaqqinneqarsinnaapput § 65, imm. 4, nr. 1 aamma nr. 3-4, aamma § 82, imm. 5 -kkut innersuunneqarneratigut, immikkut pisunik sukaterinikkut, pisunulli sukaterinernut innersuussutaanngitsumut § 65, imm. 4, nr. 2. akiliisitsissummik sukaterineq § 65, imm. 4, nr. 2-mi unioqqutitsinerit pineqarput, sulinikkut ajutoornerup kinguneri. inummik ajutoornerit minnerusut, imaluunniit unioqqutitsinikkut inuup inuuneranik ulorianartorsiornermik peqqissusaanilluunniit kinguneqartut.

Atorfilittat sulinikkut ajoqusertut, pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinermut atassuteqanngillat. Atorfilittat unioqqutitsineq peqqutigalugu, suleqatiminik ajoqusiisoq, assigisaanik pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissiinernut tunngatinneqassanngilaq.

* + - 1. *Højere bøde ved overtrædelser med skærpende omstændigheder*

*Immikkut ittumik sakkortusaasunik tunngaveqartumik unioqqutitsinermut akiligassiineq qaffasinnerusoq*

§ 65, imm. 4 atuuttoq malillugu, pinerluttulerinermi eqqartuussisarnermi pineqaatissiissutissamik uuttuinermi sakkortusaataasussatut isigineqassaaq,

* + - * 1. unioqqutitsineq piaaraluneernikkut imaluunniit mianersuaalliorujussuarnikkut pisimappat,
        2. unioqqutitsinermi inuuneq imaluunniit peqqinneq ajoquserneqarsimappata imaluunniit ulorianartorsiortinneqarlutik, pisoq imm. 2-mi ilaatinneqartunik annertuumik ajoqusernermik imaluunniit toqumik kinguneqanngikkaluartoq,
        3. siornatigut § 60, imm. 1 imaluunniit 2 malillugit peqqussuteqartoqarsimappat, pisumut assinganut ilmaluunniit assigisaanut,
        4. unioqqutitsinermi aningaasaqarnikkut nammineq imaluunniit allat iluanaaruteqarnissaat anguneqarsimappat imaluunniit anguniakkatut anguneqarsimappat.

Danskit siornatigut eqqartuussisarnerat malillugu qulaani taaneqartutut pisunut akiligassiissut 5.000 kr.-nik qaffanneqassaaq.

* + - 1. *Immikkut ittumik sakkortusaasunik tunngaveqartumik unioqqutitsinermut akiligassiineq qaffasinnerusoq aammalu immikkut ittumik sakkortusaasunut susassaqarfimmik annertunerulersitsineq*

§ 65, imm. 5, nr. 1 atuuttoq malillugu, immikkut ittumik sakkortusaasutut isigineqassapput, inuusuttut 18-it ataallugit ukiullit inuunikkut imaluunniit peqqinnikkut ajoquserneri imaluunniit ulorianartorsiortinneqarneri.

Aalajangersagaq sulisitsisunut aamma allanut atuuppoq, sullivimmi avatangiisinut inatsit malillugu pisussaaffeqartunut. Danskit siornatigut eqqartuussisarnerat malillugu qulaani taaneqartutut pisunut akiligassiissut

10.000 kr.-nik qaffanneqassaaq.

Immikkut ittumik sakkortusaasutut isigineqassanngillat, inunnut arlalinnut inuunikkut imaluunniit peqqinnikkut ajoqusernerit imaluunniit ulorianartorsiortitsinerit.

Aamma sullivimmi avatangiisit pillugit suliani periusiunngilaq nalinginnaasoq, aammaartumik pisoqaqqinnerani pineqaatissiissutitigut ilasisarneq, suliffeqarfimmut siornatigut pinerluttulerinermi eqqartuussisarnermi pineqaatissiisimaneq eqqarsaatigalugu.

* + 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai*

Danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaat assigalugu Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmik umioqqutitsinermut akiligassiissutip annertussusaa qaffanneqartariaqarpoq. Danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaanni akiligassiissutip qaffasissusaa inatsimmik allannguinikkut kingullermik allanngortinneqarpoq 2015-imi aamma 2019-imi. Inatsimmik allannguinerit sullivimmi avatangiisit pillugit politikkikkut isumaqatigiissutit 2015-imeersut aamma 2019-imeersut piviusunngortippai.

Politikkikkut isumaqatigiissummi ”En styrket arbejdsmiljøindsats – Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø” 26. marts 2015-imeersumi iliuuseqarneq 12-imut atatillugu piumasaqaataasimavoq, suliffeqarfiit ingasattumik sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsisut sakkortunerusumik pillarneqartarnissaat.

2015-imi isumaqatigiissummi piumasaqaataasimavoq, sakkortusaasunik tunngaveqarnermut aamma immikkut sakkortusaasunik tunngaveqarnermut akiligassiissutit qaffanneqarnissaat, kiisalu immikkut sakkortusaasunik tunngaveqarnermi pineqartut annertusineqarnissaat.

Danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaata allanngortinneqarnissaanut inatsit nr. 1869, 29. december 2015-imeersoq akiligassiissutinik qaffaanernut, politikkikkut isumaqatigiissummit 26. marts 2015-imeersumit malitsiusumut inatsisitigut tunngavissiivoq. Inatsit atuuilerpoq ulloq 1. januar 2016.

Nutaamik aamma pitsaanerusumik sullivimmi avatangiisitigut suliniuteqarniarluni aammalu suliffeqarnermi pissutsit pitsaasuunissaat pillugu politikkikkut isumaqatigiissummi april 2019-imeersumi danskit sullivimmi avatangiisinut inatsisaannik unioqqutitsinernut akiligassiissutit qaffaqqinneqarput, unioqqutitsinernut annertuumik inunnut ajoqusernermik kinguneqartunut imaluunniit toqumik kinugneqartunut, kiisalu sullivimmi avatangiisinut inatsimmik arlaleriarluni ingasattumik unioqqutitsinernut.

Politikkikkut isumaqatigiissummi 2019-imeersumi allaqqavoq, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsinernut annertuumik inunnut ajoqusernermik kinguneqartunut imaluunniit toqumik kinugneqartunut akiligassiissutit qaffaqqinneqarnissaat. Aamma allaqqavoq, unioqqutitsnernut taamaattunut sulisitsisunut tunngaviusumik

akiligassiissutit 20.000 kr.-niit 40.000 kr.-nut qaffanneqarnissaat aammalu

40.000 kr.-niit 80.000 kr.-nut qaffanneqarnissaat.

Aammattaaq 2019-imi isumaqatigiissummi allaqqavoq, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitseqattaarnernut ingasattanut akiligassiissutaasartut qaffanneqarnissaat. Aamma allaqqavoq, sulisitsisumut akiligassiissut 10.000 kr.-nut qaffaqqinneqartassasoq, sulisitsisoq ukiut 4-t iluani arlaleriarluni akiligassinneqartarsimappat sullivimmi avatangiisinut inatsimmik ingasattumik unioqqutitsisutut.

Sullivimmi avatangiisinut inatsisip allanngortinneqarnissaanut inatsit nr. 1554, 27. december 2019-imeersoq akiligassiissutinik qaffaanissamut inatsisitigut tunngaviliisimavoq, sullivimmi avatangiisit pillugit politikkikkut isumaqatigiissutip 2019-imeersup kingunerisaanik. Akiligassiissutinik qaffaanerit unioqqutitsinernut inunnut annertuumik ajoqusernermik kinguneqartunut, imaluunniit toqumik kinguneqartunut, aammalu sullivimmi avatangiisinut inatsimmik arlaleriarluni ingasattumik unioqqutitsinernut, atuutilersinneqarput 1. januar 2020.

Inatsisissatut siunnersuummi L 65, 19. november 2019-imeersumi inatsimmut nr. 1554, 27. december 2019-imeersumut aamma siunnersuutigineqarpoq, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinernut akiligassiissutip qaffanneqarnissaa. Inatsimmut allannguutissami oqaaseqaatini aamma allaqqavoq, politikkikkut piumasaqaataasoq, tunngaviusumik akiligassiissutip qaffanneqarnera ulloq 1. september 2021-imi atuutilersinneqassasoq.

* + 1. *Aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

*Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiligassiisuummik qaffaaneq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 65, imm. 1-ip, aamma § 66, imm. 1-ip allanngortinneqarnissaat, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinernut akiligassiissutit qaffanneqarnissaat siunertaralugu. Immikkoortoq 2.7.3.1.-mut innersuussutigineqarpoq.

Siunnersuutigineqarpoq § 65, imm. 2-p allanngortinneqarnissaanik, unioqqutitsinernut ajutoornermik, inummik aqqunartoqarneratigigut

toqumilluunniit kinguneqartumik, akiliisitsissummik qaffaaneqarnissaq siunertaralugu.

Siunnersuutigineqartpoq, § 65, imm. 4-p allanngortinneqarnissaanik, unioqqutitsinerni, akiliisitsinerup qaffaanikkut sukaterinermi, qaffaassutip

10.000 kr.-nik qaffanneqarnissaanik, sukaterinermi ataatsimi siusinnerisukkut 5.000 kr.-iusimasumiit.

Siunnersuutigineqarpoq § 65, imm. 5, allanngortinneqarnissaanut siunertaavoq, ukioqqutitsinernut immikkut sukaterinernut, akiliisitsissutip sukaterinerup ataatsip 20.000 kr.-nik qaffanneqarnissaanik siusinnerusukkut sukaterineq ataaseq 10.000 kr.-iusimasumiit.

Siunnersuutigineqarporlu, § 65, imm. 5 allanngortinneqassasoq, siunertaralugu, immikkut sukaterinernut, kingornalu nutaartaqartinneqassasumik, inatsisit malillugit, immikkut sukateriffigineqartunut. Inuusuttunit 18-nit inorlugit ukiulinnit, aqqunartoqarnermi peqqissutsikkulluunniit ajoqusiinermi, immikkut sakkortusaaneqarneq allanngortinneqassanngilaq.

Pinerlunnermut pineqaatitssiinermut aalajangiussaq, pisuni nalilersueqqissaarnikkut, eqqartuussivikkoortitsinikkut ingerlanneqartarnera ingerlatiinnarneqassaaq, tak. aalajangersakkat nalinginnaasut, pinerlunnermut inatsisit kapitalianni 24-mi, pineqaatissiinernut naatsorsuuteqarnernut toqqaaneqarnermi.

* + - 1. *Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasutigut unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiligassiisuummik qaffaaneq*

Siunnersuutigineqarpoq, § 65, imm. 1-ip, aamma § 66, imm. 1-ip allanngortinneqarnissaat, sullivimmi avatangiisinut inatsimmik tigussaasu- tigut unioqqutitsinernut akiligassiissutit qaffanneqarnissaat siunertaralugu.

Tamanna sulisitsisunut isumaqarpoq, piumasarineqartoq, tigussaasutigut unioqqutitsnernut, sulisitsisumit akisussaaffigineqartunut, tunngaviusumik akiligassiissutit 20.000 kr.-niit 24.600 kr.-inut aammalu 40.000 kr.-niit

44.600 kr.-inut qaffanneqarnissaat.

Unioqqutitsnerup qanoq ingasatsiginera apeqqutaatillugu aalajangerneqartassaaq tunngaviususmik akiligassiissutit 24.600 kr.- iussanersut imaluunniit 44.600 kr.-nit.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsilluni isumannaassutsimik imaluunniit peqqinnermik toqqaannartumik navianartorsiortitsinermut tunngaviusumik akiligassiissutaasssapput 24.600 kr.-nit. Ullumikkut unioqqutitsinernut taamaaqataanut akiligassiissut 20.000 kr.-niuvoq. Immikkoortoq 2.7.1.-imi inatsisit atuuttut nassuiaatigineranni assersuutit innersuussutigineqarput.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik ingasattumik unioqqutitsinernut inuunerup imaluuniit peqqinnerup annertuumik ulorianartorsiortinneqarsinnaaneri annertunerulluni tigussaasutigut unioqqutitsinernut nalinginnaasunut sanillugu tunngaviusumik akiligassiissutaassapput 44.600 kr.-nit. Ullumikkut unioqqutitsinernut taamaaqataanut akiligassiissut 40.000 kr.-niuvoq. Immikkoortoq 2.7.1.-imi inatsisit atuuttut nassuiaatigineranni assersuutit innersuussutigineqarput.

* + - 1. *Unioqqutitsinernut inummut annertuumik ajoqusernermik imaluunniit toqumik kinguneqarsimasunut akiligassiissutit qaffanneqarneri*

Siunnersuutigineqarpoq, sullivimmi avatangiisinut inatsimmi § 65, imm. 2 allanngortinneqassasoq, tamatumuunakkullu piumasaqaataalerluni, tunngaviusumik akiligassiissut ilassutitigut qaffanneqassasoq tunngaviusumik annertussutsip marloriaataanik, unioqqutitsineq inummut annertuumik ajoqusernermik imaluunniit toqumik kinguneqarsimappat.

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisitigut unioqqutitsinikkut, inummik ajoquseerujussuarnikkut, toqumilluunniit kinguneqarsimappat, piareersarneqarnerata kinguneraa:

* ilaliussatigut qaffanneqassaaq 49.200 kr.-ninut (24.600 kr. marloriarlugit) unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiligassiissuteqarfiusunut 24.600 kr.- nik
* ilaliussatigut qaffanneqassaaq 89.200 kr.-ninut (44.600 kr. marloriarlugit) unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiligassiissuteqarfiusunut 44.600 kr.- nik

§ 65, imm. 2-p allanngortinneqarnissaanut siunnertuutitigut akiligassiissutip qaffasissusaanik allannguinissaq taamaallaat siunertarineqarpoq. Aalajangersakkap atuuffianik allannguinissaq siunertaanngilaq.

* + - 1. *Unioqqutitsinernut immikkut ittumik sakkortusaasunik tunngaveqartunut akiligassiissutit qaffanneqarneri*

Siunnersuutigineqarpoq § 65, imm. 4 allanngortinneqarnissaanik, immikkut ittumik akiliisitsissummik sakkortusaaneq siunertaavoq.

Tamatuma malitsigaa, immikkut ittumik qaffaanermut sakkortusaanerup kinguneraa, sakkortusaaneq ataaseq 5.000 kr.-nik qaffanneqarnissaanik, sakkortusaaneq ataaseq 10.000 kr.-nut qaffanneqarluni – siornatigut immikkut sakkortusaaneq 5.000 kr.-iusimasumiit.

Akiliisitsinerup annertussusaa kisiat, allannguinermut siunertaavoq. Aalajangersakkat atorneqarnerinik allannguineqanngilaq.

* + - 1. *Unioqqutitsinerit immikkut ittumik sakkortusaasunik tunngaveqartut*

Siunnersuutigineqarpoq, akiliisitsinerup immikkut ittumik sakkortusaanernut, tak. 65, imm. 5, immikkut ittumik sakkortusaanerup,

10.000 kr.-nik 20.000 kr.-mut qaffanneqarnera.

Aammattaaq, § 65, imm. 5-ip allanngortinneqarnissaanik siunnersuutigineqarpoq, siunertaralugu, immikkut ittumik sakkortusaanerup ilaneqarneranut, kingornalu nutaajusut piulernissaannik, inatsisit malillugit, immikkut ittumik sakkortusaanermi:

-inuusuttut 18-nit inorlugit ukiullit, navianaatilimmik aqqunartoqarnerani, toqumilluunniit kinguneqartumik ajutoornikkut, tak. imm. 2,

-inuit arlallit aqqunaarnerisigut, inuunermik peqqissutsimilluunniit uloriarnartorsiornikkut,

-pineqartumiit timikkut, inatsiseqarnikkulluunniit, ukiut 4-t sioqqullugit, pinerlunnikkut inatsisitigut pineqaatissinneqarsimasunut, arlaleriarnikkulluunniit sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutsitsisimanikkut.

Inuusuttuni 18-nit inorlugit ukiulinni, peqqissutsikkut inuunermiluunniit ulorianartorsiorneq, isigineqarnera allannguuteqassanngilaq, immikkut pisunik sakkortusaanermi.

* + - * 1. *Unioqqutitsinerit, inunnut arlalinnut inuunikkut imaluunniit peqqissutsikkut ajoqusernermik imaluunniit navianartorsiornermik kinguneqartut*

Siunnersuutigineqartup § 65, imm. 5 nr. 2-p kingunerivaa, immikkut ittumik sakkortusaasunik tunngaveqartutut taaneqartut annertunerulertinnissaat aamma pineqalerlutik, inunnut arlalinnut inuunikkut imaluunniit peqqissutsikkut ajoqusernermik imaluunniit navianartorsiornermik kinguneqartut. Aalajangersagaq atorneqarsinnaassaaq, inuit marluk imaluunniit arlallit inuunikkut imaluunniit peqqissutsikkut ajoqusersimappata imaluunniit navianartorsiorsimappata.

* + - * 1. *Uteqattaartumik unioqqutitsinerit*

§ 65, imm. 5, nr. 4-mik siunnersuuteqarnerup malitsigaa, immikkut ittumik sakkortusaanerit, pisuni, inummik pineqartumit timikkut, inatsisitigulluunniit (inatsisilerinermut uuttuut) annertusaataassasut, ukiut 4-t sioqqullugit pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissinneqarnikkut, sakkortuumik sulinermi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinikkut. Naatsorsuutigineqarpoq, siornatigut unioqqutitsinerit suugaluartulluunniit, sullivimmi isumannaallisaanermi inatsisini, pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissinneqarnerit, uteqattaartumik kingunilittut akiliisitsinerup ilaneqarnissaanik kinguneqarnissaanik. Siorngatigut pisut, unioqqutitsinerup pineraniit ukiut 4-t iluini inernilerneqassaaq.

Allannguut malillugu, aamma naatsorsuutigineqarpoq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinermut akiliisitsissutip qaffaqqinneqarnissanik, pinerit tamaasa pineqartumiit tigussaasumik, inatsisitigulluunniit, ukiut 4-t iluini siornatigut, arlaleriarluni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinernut pineqaatissiissutaasimasunik.

Pineqaatissinneqarnermiit, ukiut sisamat iluinni, akiliisitsissut, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik, sulisitsisumiit unioqqutitsinerit tamaasa

10.000 kr.-nik qaffanneqartarneranik sulisitsisumut kinguneqassaaq. Kinguneqarporlu, akiliisitsineq 20.000 kr.-nik qaffanneqarneranik, siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikkut, 30.000 kr.-nillu siusinnerusukkut marloriarluni pineqaatissinneqarsimanerniit, 40.000 kr.-

nillu pingasoriarluni siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimanernik,

50.000 kr.-nillu siusinnerusukkut sisamanik pineqaatissinneqarsimanennut il.il.

Immersugassaq 2-mi, sulisitsisunut akiliisitsinerup qaffasissusaanik qulequttatut assiliartalersorneqarpoq, ajutoornermi inummik aqqunartoqarneranut, toqusoqarneranilluunniit, pinngitsaaliissummik sukaterineqarnera ataaseq, immikkullu pinngitsaaliissummik sukaterineqameq, tunngaviusutullu akiliisitsissut 24.600 kr.-nit aamma 44.600 kr.-nit

*lmmmersugassaq 2*

*akiliisitsinemp qaffasissusaanik siunnersuutaasumut, sulisitsisumut korwminngorlugit assiliartalersuineq.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Isumannaal- lisaanermik peqqissutsi- milluunniit toqqaan- nartumik unioqqutitsi- smnaaneq | Toqqaannartumik isumannaallisaa- nennik peqqissut- similluunniit sak- kortunerusumik unioqqutitsisin- naaneq |
| Akiliisitsissut tunngaviutinneqartoq, tak.§ 65, imm.l aamma § 66, imm.  1. | | 24.600 | 44.600 |
| Inummik ilungersunartumik ajoqusi- ineq, toqusoqarneraniluunniit , tak. §  65, imm. 2. | | 49.200 | 89.200 |
| Ataaseq. pinngitsoorneqarsinnaann- gitsumik sukaterineq, tak.§ 65, imm.  4 | | 10.000 | 10.000 |
| Ataaseq. pinngitsoorneqarsinnaanngsitumik  immikkut sukaterineq, tak. § 65, | | 20.000 | 20.000 |
| imm. 5\* |  |
| katillugit | | 103.800 | 163.800 |

\*) suliani uteqattaartuni, tak. § 65, imm. 5, nr. 4, akiliisitsinermut qaffaat 20.000 kr.-iussaaq, sulisitsisumiit arlale- riartumik pinerlunnikkut pineqaatissiissuteqarsimappat, pineqaatissiissutini tamani 10.000 kr.-nik qaffaasoqarsin- naavoq.

# Sulisut nutarterinermik malittarisassanillu paasissutissinneqarneri

* + 1. *Kalaallisut oqaatsinik atuinermi allannguineq*
       1. *Eqqartuussissut atuuttoq*

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini atuuttuni taaguutigineqassaaq »Kalaallit Nunaanni Namminersorneruneq« aamma

»namminersorneruneq« kiisalu »minister-i«.

* + - 1. *Sulinermut ministeriaqarfimmiit isumaliuusersuutaasut, aaqqissuussaanermillu siunnersuutaasoq*

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik kukkunersiuinermut tunngatillugu, qallunaatut taaguutaasut nutaanngilisut, kalaallisuunut atuuttunut allanngortinneqassapput.

Juunip 21-anni 2009-mi, Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussanik eqqussinermi, qallunaatut taaguutigineqartoq "Kalaallit Nunaanni Namminersorneruneq” allanngortinneqassaaq Naalakkersuisut- nik, inatsisitigut nr. 473-mi Juunip 12.-anni, 2009-meersumi, Kalaallit Nunaata Namminersornerunermut. Assigisaanik taaneqarpoq, Naalakkersuisuni ilaasortanut, qallunaani ministeri, naalakkersuisoq. Taamaattumik siunnersuutigineqarpoq, Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini oqaatsit atorneqartut assigiisilernerinnik allanngortinneqarnissaannik.

* + 1. *Sullivinni nakkutilliisoqarfiup inerniliussaannik paasissutissiissut*
       1. *Eqqartussut atuuttoq*

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit § 16 naapertorlugu, sulisuni isumannaallisaanermi sinniisut, sulisullu sinniisaat, Sullivinni nakkutilliisuniit peqqussutinik ilisimanninnissaannik, sulisitsisumiit pisussaaffiuvoq. Isumannaallisaanermi sinniisunut allanut sulisunilu sinniisunut, tamatumunnga noqqaassutaasoq, assigisaanik pisussaaffik sulisitsisumiippoq.

Aalajangersakkami, allassimanera malillugu, taamaallaat pineqarpoq isumannaassutsimut sinniisumut aammalu atorfilittanut sinniisumut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussutaanik ilisimatitsinissamut pisussaaffik aalajangiinerillu allat pinnagit.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai aamma aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Maannamut inatsisissatut siunnersuut pineqartoq nr. 64-imi siunnersuummik imaqarpoq § 60, imm. 1-ip allanngortinneqarnissaanik, taamaalillugu Sullivinnik Nakkutilliisoqarfik suliffeqarfiit pillugit peqqussutaanngitsunik allaanerusunik

aalajangiisinnaanngortinneqassalluni, tassunga ilagitillugit aalajangiussat iliuuseqarnissamut pisussaaffittaqanngitsut.

Taamaalilluni sulisitsisup atorfilittat isumannaassutsimut sinniisaat (siunnersuutigineqartoq allanngortinneqartussatut sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisumut, tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut pkt. 2.2.1.3.) aammalu atorfilittatut sinniisaat taamaallaat Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup peqqussutaanik ilisimatittassanngilaat aammali Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup allat aalajangiiffigisinnaasai pillugit ilisimatittassallugit. Tamanna isumannaassutsimut sinniisunut aammalu atorfilittatut sinniisunut allanut tamatuminnga noqqaassuteqartunut aamma atuuppoq.

Siunnersuutigineqarpoq, inatsimmi § 16, imm. 1, naggat 1. allanngortinneqassasoq, allaqqalerluni sulisitsisoq pisussaaffeqalissasoq atorfilittat susassaqarfiini sullivimmi avatangiisit pillugit sinniisuinut aammalu atorfilittatut sinniisuinut Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri aamma peqqussutai pillugit ilisimatitsisarnissamut. Taamaaqataanik siunnersuutigineqarpoq.

Taamalilluni erseqqissarneqassaaq, peqqussutaannaanngitsut kisiannili aamma Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup aalajangiineri suulluunniit sulisitsisup sullivimmi avatangiisit pillugit aammalu atorfilittatut sinniisunut ilisimatitsissutigisassagai. Siunnersuut pineqartoq § 60, imm. 1- ip allanngortinneqarnissaanut siunnersuummut attuumassuteqartutut isigineqassaaq.

* + 1. *Akuutissat atortussallu*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsimmi § 28-mi allaqqavoq, §§ 24, 25, 27 aamma 29, imm. 2-mi teknikkikkut ikiuutit pillugit malittarisassat aamma pisiortorfigisanut il.il. akuutissat atortussallu atuuffillit, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu ulorianarsinnaasut. Akuutissanik atortussanillu pisiffigisanut, aalajangersagaq pisussaaffinnut assigiinngitsunut aalajangersagaavoq,

Inatsisit kapitalianni 7-mi, sulisitsisumut saaffiginnittuuvoq, oqaaseq akuutissat atortussallu atuuffillit, ulorianarsinnaasut, imaluunniit isumannaallisaanermut peqqinnissamullu innarliisinnaasut.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai aamma aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Beskæftigelsesministeriap naliliinerivaa, pingaaruteqartoq, akussat aamma atortussat ulorianartut aalajangersakkani pilersuisunut sammitinneqartuni aammalu aalajangersakkani sulisitsisunut sammitinneqartuni assigiimmik taagorneqarnissaat, ilaatigut pilersuisut taamaalillutik akussat aamma atortussat ulorianartut pineqartut pillugit pilersuisunut atuinissamut ilitsersuutinik tunniussisinnaaqqullugit, sulisitsisut sullivimmik nalilersuinerminni nalilersugassaannik.

Siunnersuutigineqarpoq, § 28-mi aalajangersakkami ”imaluunniit ajorseriartitsisussaq..” ilanngunneqassasoq. Ilanngussineq isumaqassaaq, inatsimmi § 38, imm. 1-imitulli aamma § 39, imm. 2, 4, 5 aamma 6-imitulli assinganik taaguinissaq.

* + 1. *Oqaatsinik atuineq nutaaliaasoq (»atuarfimmi nakorsaq«- p »peqqinnissaqarfik«-mut allanngortinnera)*
       1. *Inatsisit atuuttut*

§ 49 a, imm. 1-imi allaqqavoq, beskæftigelsesministeri inuusuttut 18-it ataallugit ukiullit sulisitsisumut sullissilernissartik siunertaralugu nakorsamit misissortinnissaat pillugu malittarisassanik aalajangersaasinnaasoq. Imm. 2-mi allaqqavoq, malittarisassani

aalajangersarneqarsinnaasoq, atuarfimmi nakorsaq oqaaseqaateqassasoq, ilinniartoq nappaateqarnersoq imaluunniit nappaateqarsimanersoq, ilinniartup isumannaassusaanut aammalu peqqissusaanut inuussutissarsiornermik suliaqarnerata nalaani sunniuteqarsinnaasumik.

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai aamma aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Aaqqissuussaaneq atuarfimmi nakorsaq atorunnaarpoq. Atuarfimmi nakorsanit suliarineqartarsimapput,

peqqinnissaqarfimmiit maanna isumagineqartarput. Taamaattumik, tamatumunnga piginnaatitaaffiliineq, peqqinnissaqarfimmiit, suliamik naammassinniineq akuersissutigineqassaaq. Siunnersuutigineqarpoq,

aalangersakkap allanngortinneqarnissaa, allaqqalersillugu, peqqinnissaqarfimmiit akuersissuteqarnermut malittarisassanik atulersitsisoqarnissaanik.

* + 1. *Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit ilusiligaanerat*
       1. *Inatsisit atuuttut*

Inatsimmi Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit il. il. pillugit kapitali 11-mi, § 51, imm. 1-imi allaqqavoq, Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit siulittaasoqartut aammalu arlalinnik ilaasortaqarlutik. Takuneqarsinnavoq § 51, imm. 1, nr. 5, Kalaallit Nunaanni sulisitsisut peqatigiiffianiit (GA)-mit ilaasortat toqqarneqartarput.

Takuneqarsinnaavoq, imm. 1, nr. 6-mi, Kalaallit nunaani Kommuuneqarfiit nuna tamakkerlugu peqatigiiffianniit (KANUKOKA).

* + - 1. *Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai aamma aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

Suliffigissaaneq pillugu siunnersuisoqatigiit katitigaanerat pillugu inatsimmi malittarisassat pissutsinik piviusunik takutitsisariaqarput.

Taamaattumik siunnersuutigineqarpoq, ilaasortaq, siornatigut Sulisitsisunit (GA) toqqarneqartarsimasoq, Sulisitsisunit toqqarneqartalernissaa, tassaasoq Kalaallit Nunaanni inuutissarsiortut kattuffiisa annersaat.

Aammattaaq siunnersuutigineqarpoq, ilaasortaq Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiannit (KANUKOKA) toqqarneqartarsimasoq, Kalaallit Nunaanni kommuninit ataatsimoorussamik toqqarneqartalernissaa, KANUKOKA 2016/2017-imi matuneqarnikuummat.

Siunnersuutigineqarpoq, § 51, imm. 1, nr. 5 aamma 6 allanngortinneqassasut allannguutinut qulaani taaneqartunut naapertuuttunngortillugit. Malittarisassat pissutsinut piviusunut naapertuuttunngortinnissaat siunertaavoq.

* + 1. *Illersuuteqarnermut pisussaaneq 2.8.6.1.Inatsit atuuttoq*

Maannamut atuuttoq § 70 malillugu, Kalaallit Nunaata

Eqqartuussisuuneqarfik, sullivimmi isumannaallisaanermut suliani, pingaarnertut eqqartuussinermi suliarineqarnerini. Ima paasillugu; sullivimmi isumannaallisaanermut suliat, eqqartuussinissamut suliaqarnermi, kalaallit nunaani sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit malillugu, Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmi aallartinneqassaaq.

Ukiuni arlalinni, kalallit nunaani illoqarfinni eqqartuussiviusuni, Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfiani suliat suleriaatsitigut suliarineqartarneri suliarineqartarsimapput, tamatumunnga pissutaavoq eqqartuussisuuneqarfiup atuuffiata qaffasissutsikkut allanngortinneqarmat, ingerlateqqitassanngortitanut, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermi inatsisini § 59-mi. Imaappoq, Kalallit Nunaata Eqqartuussisuunera aalajangiisussatut siullertut atuuffeqarpoq, sulialluunniit, eqqartuussivinni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| naammassineqareersimasunut, imaluunniit | Kalaallit | Nunaata |
| Eqqartuussisuuneqarfiani aalajangiisussatut | pingaarnertut | siullertut |
| atuunnermigut. |  |  |

Taamaattumik maannamut inatsisitigut inissisimaneq, sullivimmi isumannaallisaanermut suliat suliarineqartarput, Kalaallit Nuanata Eqqartuussisuuneqarfiani salliussatut suliarineqartarneri, naak, kalaallit nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit § 70

nutaannginnerusuusumi naak, suliat nunap eqqartuussiviani aallartinneqartarnissaannik allaqqagaluartoq.

*2.8.6.2. Beskæftigelsesministeriap isumaliuutersuutai aamma aaqqissuussaaneq siunnersuutigineqartoq*

2010-mi eqqartuussiveqarnermik aaqqissuusseqqinnermi Kalaallit Nunaanni illoqarfimmi eqqartuussivimmik pilersitsisoqarpoq, Nunatta Eqqartuussivianik taaneqartumik. Najukkami eqqartuussiviit aamma Nunatta Eqqartuussivia siullertut suliarinnittarfiupput. Nunatta Eqqartuussiviata suliarisarpai, Kalaallit Nunaanni najukkami eqqartuussivinnut allaanerusumik, suliat inatsisitigut pisariusut aammalu inuutissarsiornermut attuumassuteqartut.

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia tassaavoq suliareqqitassanngortitsisarfik, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermik inatsimmi § 59. Taamaattoq sullivimmi avatangiisinut inatsimmi pisoqaanerusumi § 70-imi allaqqavoq, sullivimmi avatangiigit pillugit suliat Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani siullertut suliarineqassasut. Taamaattumik § 70-ip allanngortinneqarnissaa pisariaqarpoq, taamaalilluni Kalaallit Nunaanni sullivimmi avatangiisinut inatsimmi aamma allaqqalissalluni sullivimmi avatangiisit pillugit suliat siullertut Nunatta Eqqartuussiviani suliarineqartassasut.

Siunnersuutigineqarpoq § 70-ip allanngortinneqarnissaa, taamaalillutik sullivimmi avatangiisitigut unioqqutitsinerit siullertut Nunatta Eqqartuussiviani suliarineqartalissallutik. Nunatta Eqqartuussiviata assigai Danmarkimi illoqarfinni eqqartuussiviit. Suliat Nunatta Eqqartuussiviani aallartereertarmata siunnersuut sullivimmi avatangiisit pillugit suliarinnittarnermut pioreersumut kinguneqassanngilaq.

# Pisortanut aningaasaqarnikkut aamma atuutilersinneqarnerani kinguneri

Nalilerneqarpoq siunnersuut Kalaallit Nunaanni pisortat ingerlatsinerannut aningaasaqarnikkut imaluunniit atuutilersitsinermut atatillugu taasariaqartunik kinguneqassanngitsoq.

Sullivinnik Nakkutilliisoqarfiup paasissutissaatai tunuliaqutaralugit Justitsministeriap naatsorsuutigivaa, inatsisissatut siunnersuut Justitsministeriap susassaqarfiani killilimmik aningaasartuutaassasoq, Justitsministeriap nammineq sinaakkutaani matussuserneqarsinnaasunik.

# Inuutissarsiortunut il. il. aningaasaqarnikkut aamma allaffissornikkut kinguneri

Nalilerneqarpoq siunnersuut inuutissarsiortunut aningaasaqarnikkut aamma allaffissornikkut taasariaqartunik kinguneqassanngitsoq.

# Innuttaasunut aningaasaqarnikkut aamma allaffissornikkut kinguneri

Nalilerneqarpoq siunnersuut innuttaasunut aningaasaqarnikkut aamma allaffissornikkut kinguneqassanngitsoq.

# Avatangiisinut kinguneri

Siunnersuut avatangiisinut kinguneqassanngilaq.

# EU-mi inatsiseqarnermut tunngasut

Siunnersuut EU-mi inatsiseqarnermut tunngasumik kinguneqassanngilaq, Kalaallit Nunaat EU-mut ilaasortaanngimmat.

# qartussaqarfiit kattuffiillu il.il. tusarniaavigineqarneri

Inatsisissatut siunnersuutaanerata missinersuutaa, piffissami novembarip 16-nniit 2021-mi, decembarip 14-annut 2021-mut, Danmarkimi tusarniaassutigineqarsimavoq, oqartussaaffinni kattuffinnilu makkunani:

Akademikerne, Arbejdsmiljøklagenævnet, Arbejdsmiljørådet i Danmark, Arbejdsmiljørådgiverne, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Regioner, Den Kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark, Det Faglige Hus, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Frie Funktionærer, KL,

Kristelig Arbejdsgiverforening, Gartneri-, Land- og Skovbmgets Arbejds­ givere.

Inatsisissatut siunnersuut pillugu missingersuut, piffissami febmaarip 23- anni 2022-miit apriilit 8-aanni 2022-mut tusamiaavigineqarnera, Kalaallit Nunaanni oqartussaasunut makkununnga nassiunneqameratigut:

AK (Atorfillit kattuffiat), Kalaallit Nunaanni sulisartut siunnersuisoqatigiif­ fiat, ASG (Kalaallit nunaanni ilinniagartuut kattuffiat), Peqatigiiffik Kalaa­ llit nunaanni meeqqat kalaallit, Global Dignity Greenland, Grønlands Er­ hverv, IMAK (Ilinniartitsisut kattuffiat), Inooqat, KNAPK (piniartut aali­ sartullu peqatigiiffiat), Kalaallit nunaanni komuuneqarfiit, KRK. INUA, Mind Your Own business CSR, MIO, NPK (Perorsaasut Kattuffiat), PK (Sygeplejerskernes Fagforening), Red barnet, Kalaallit Nunaanni Rigsom­ budi, SII<. (Sulisartut kattuffiat).

1. **skema eqikkagaq**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ajunngitsumik kinguneqar- neri/aningaasartuutit annikin­ nerusut  (angerukku, annertussusileruk,  naaggaamkku alla­ guk»soqanngilaq«) | Ajortumik kinguneqameri/an- nertunerusumik anin­ gaasartuuteqameq  (angerukku annertussusi­ leruk/naaggaarukku allaguk  »soqanngilaq«) |
| Kommuuninut kommuuneqarfinnullu aningaasartuutitigut kingunerisassai | soqanngilaq | Sullivinni nakkutilliisoqarfik tunuliaqutigalugu, sulinermut lministeeriami it naatsorsuutigi­ lneq arpoq, inatsisissatut smn­ lller s uutaasup, Inatsiseqarnermi qullersaqarfimmiit arun­ gaasarhmtigineqarnerup kil­ lilersornissaanik kinguneqar­ lllissaa , tamanna Inatsiseqar­  lllermi ministereqar:firomiit |
|  |  | inatsisitut toqqammavigisamiit aningaasalersomeqarnissaa  lllaatsorsuuti g ineqarpoq. |
| Naalagaaffimmut kommuu­  ninut, kommuuneqarfinnullu, | Soqanngilaq | Soqanngilaq |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tpiulersitsinermut kingunerisi-  tassat |  |  |
| IAningaasaqarnikkut muussu-  tissarsiomermut kinguneriti- tassat | Soqanngilaq | Soqanngialaq |
| Aqutsisoqarfinnut inuussutis- sarsiornermullu kingunerisi-  tassat | Soqanngilaq | Soqanngilaq |
| Innuttaasunut allaffissornik-  kut aqutsisoqafinnut kingune- rititassat | Soqanngilaq | Soqanngilaq |
| Silaannarmut tunngasunut  kingunerisassai | Soqanngilaq | Soqanngilaq |
| Silaannarmut- pinngorti-  tamullu kingunerisassai | Soqanngilaq | Soqanngilaq |
| EU-p eqqartuussivianut  tunngassutilinnut | Kalaallit Nunaat EU-mi ilaasortaanngilaq | |
| Inuussutissarsiornermik EU-p malittarisaliaasa tunngaviinut akerliusumik atortussanngortitsinermut/EU- D malittarisaliaani tpiumasaqaataasup minnerpaafianiititsinikkut ingerlatiinnartitsineq  (X-lemk) | Aap Naamik  X | |

*Inatsisissatut siunnersuutaasup aalajangersagaanut ataasiakkaanut oqaaseqaatit*

*§ 1-mut*

Nr. 1 -mut (§ 1, nr. 1)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit aalajangersagaanni atuuttuni *§ 1, nr. 1-*mi takuneqarsinnaavoq, inatsisit atuutilernerinni, isumannaatsumik peqqissusermillu pilersitsineqassasoq, sukkulluunniit teknikkikkut, inui- aqatigiinnilu inoqateqarnerup ineriartornerani aporaaffeqarsinnaaneranut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aalajangersakkanut | inatsisinut | oqaaseqaatiniippoq, | sullvimmi |
| isumannaallisaanermi | inatsit | timikkut tarnikkullu | atukkanut |
| imaqartinneqarnissaa. |  |  |  |

Sullivimmi isumannaallisaanermi timikkut pineqartuni pineqarpoq, sulinermi timikkut pissutsinut assigiinngitsunut tunngasut, sulisunut isumannaassutsikkut peqqissutsikkullu kinguneqariarsinnaasut. Suliffeqarfiup inissitsiterneqarneranik, teknikkikkut atortorissaarutitigut, akuutissanik atortussanillu atuinerni, imaluunniit sulinerup piareersarneqarsimaneranik, pileresaarusiorneqarsimaneranik peqquteqarsinnaapput, takuneqarsinnaasumi atortorissaarutit aalasut kinguneqarsinnaaneri il.il.

Sullivimmi isumannaallisaanermut tarnikkut atukkat pineqarput, sulinermi pissutsit assigiinngitsut, sulisunit isumannaallisaanikkut peqqissutsimullu kinguneqarsinnaasut. Tamakkua pissutsit ass.: sulinerup imarisaa, sulinerullu piareersarneqarnera, aaqqissuussaaneratalu pingaaruteqassusaa, sulisunut ataasiakkaanut, sullivimmi peqatigiinnermut tunngasuni.

Siunnersuutigineqarpoq *§ 1, nr. 4,*-mi »timikkut tarnikkullu atukkat« taarsiullugu ikkunneqassaaq »peqqinnartoq«.

Inatsimmi § 1-mi takuneqarsinnaalissaaq, inatsisini pineqartut, sullivimmi isumannaallisaanermi timikkut tarnikkullu atukkat imaritinneqarneri.

Sullivimmi isumannaallisaanermi inatsisini § 1-p imarisaata allanngortinneqarnissaanik siunertaanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat 2.1.1.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 2 (§ 2, stk. 1)-mut

Aalajangersakkami atuuttumi takuneqarsinnaavoq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini *§ 2, imm. 1-*mi*,* Kalaallit Nunaanni sulisitsisumut sulinerup inatsisiniinnera.

*Siunnersuutigineqarpoq*, *§ 1, nr. 5-*mi, »naammassineqartoq« ikkunneqassasoq »suliaq« -p kingorna, aamma »tak. imm. 2 aamma 3« kingorna »sulisitsisoq« ikkunneqassaaq.

*§ 1, nr. 5-*mi siunnersuutigineqarpoq, »naammassineqartoq« ikkunneqassasoq »sulisitsisoq«-p kingorna, aamma »tak. imm. 2 aamma 3« ikkunneqassasoq »sulisitsisoq« -p kingorna.

Isumaqarpoq, § 2, imm. 1-tut takuneqarsinnaalissasoq, Kalaallit Nunaanni sulisitsisumut sulineq inatsisiniinnera, mininneqartuni, annertusiinernilu, imm. 2 aamma 3-p kingunerisaanik.

Sullivimmi isumannallisaanermut inatsisit atuuffiisa imarisaannik allannguineq siunertaritinneqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummut nalinginnaasumik oqaaseqaatit naggat 2.1.1.- mut innersuussutigineqarput.

Nr. 3 (§ 2, stk. 2, nr. 1 og 2)-mut

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisip aalajangersagaani *§ 2, imm. 2, nr. 1 aamma 2*-mi atuuttumi, takuneqarsinnaavoq, suliani pineqartuni inatsisiniitinneqanngitsuni: 1) sulisitsisumiit sulinerit, nammineq angerlarsimaffimmini aningaasalersorneq, tak. § 45 d, aamma 2) sulineq, sulisitsisumiit ilaquttaniinnaq suliarineqartoq, nammineq angerlarsimaffianniittumi, tak. § 45 d.

Aalajangersakkami atuuttumi § 45 d-mi takuneqarsinnaavoq, kapitali 9-p aalajangersagaani, inuusuttut 18-nit inorlugit ukiulinnut tunngasoq, sulisitsisumiit inuusuttut sulitinneqarnerat, takuneqarsinnaasumi, suliani aamma § 2, imm. 2, nr. 1 aamma 2-mi. Siunnersuutigineqarpoq, § 2, imm.

2, nr. 1 aamma 2 allanngortinneqassasoq »tak. § 45 d« imaalillugu

»killilersuutaasuni § 45 d-mi, inuusuttut 18-nit inorlugit ukiulinnut« § 2, imm. 2, nr. 1 aamma 2-mi.

Tamanna kinguneqarpoq, inatsisini innersuutaasoq, § 45 d, erseqqinnerusumik allanneqassaaq, takuneqarsinnaanngorluni, § 45 d -mi pineqarmat, inuusuttut 18-nit inorlugit ukiullit pineqarnerat. Malittarisassanik erseqqissaaneq tassani pineqarpoq. Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit atorneqarnerisa imarisaanik allannguineq siunnersuummi siunertaritinneqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat 2.1.1.-mi, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 4-mut (§ 2, imm. 3)

Aalajangersakkami atuuttumiippoq sulinermi isumannaallisaanerup inatsisaani *§ 2, imm. 3, -mi,* inatsimmi anguniarneqarluni sulinermi isumannaallisaanikkut pissutsit isumannaannissaat peqqissuunissaallu pilersinneqassammat, pisiortorfiit, sanaartortut, aqqusinikkut angallassinerit kiisalu ukiukinnerpaat ulorianartumik sulisut, sulisitsisumit suliarineqartussaanngitsuni, sulinermi aamma pineqarmata, kiisalu sulinerit, § 3, imm. 2-mi taaneqartut

Siunnersuutigineqarpoq § 2, imm. 3-mi, at »aalajangersakkani makkunani sulineq aamma pineqartoq, suliani sulisitsisumiit suliarineqartussaanngitsuni, kiisalu suliani imm. 2-mi taaneqartuni« allanngortinneqassaaq imaalillugu »suliani, sulisitsisumiit suliarineqartussaanngitsuni, kiisalu suliani, sulisitsisumut suliat suliarineqartussaasuni, imm. 2-mi taaneqartumi, aalajangersakkani makkunani atuupput:«.

Tamanna isumaqarpoq, inatsisini § 2, imm. 3-mi, inatsit atuuttoq malillugu, inatsisini sulinermut atorneqarnera inatsisinik annertusaaneruvoq, naak sulisitsisumiit suliaq suliarineqanngikkaluartoq, aamma naak sulineq pineqaraluartoq, imm. 2-mi mininneqartoq, oqaatsitigut nassuiarneqarnerata sukumiisuunerunissaanik, paasinartumik atuarneqarsinnaanngorlugu. Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit atuuffiisa imarisaanik allannguinissaq siunertaritinneqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.1.1.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 5 -mut (§ 2, imm. 3, nr. 1)

Kalaallit Nunaanni sullivimmi nakkutilliinermut inatsisini aallaaviuvoq, sulisitsisumit suliarineqartussat kisimik, tak. § 2, imm. 1-mi. *§ 2, imm. 3-* mi*,* atuuttumi, qulaani taaneqarpoq nr. 4, aalajangersakkat tulleriiaakkat arlallit, sulisitsisumit suliarineqartussaanngitsut, sulinermut atuuttut.

Siunnersuutigineqarpoq, § 15 a-p ikkunneqarnissaa, § 2, imm. 3, *nr. 1,* taannalu aamma sulinermut atuutissaaq, sulisitsisumit suliarineqartussaanngitsunut, kiisalu sulineq, § 2, imm. 2-mi taaneqartoq.

Inatsisissatut siunnersuutaasumut naggat. 2.3.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarpuq.

Nr. 6 -mut (§ 2, stk. 3, nr. 4)

Kalaallit nunaani sulinermut isumannaallisaanermut inatsisit aallaaviat imaappoq, sulineq sulisitsisumiit suliarineqartussaanngitsoq tak. § 2, imm.

1. Atuuttumi *§ 2, imm. 3* -mi, aalajangersakkat tulleriiaarlugit allattukkat, aamma sulinermut, sulisitsisumiit suliarineqartussaanngitsunut atuupput.

Siunnersuutigineqarpoq, piginnaatitsissummut aalajangersagaq nutaaq, akuutissanut atortussanullu §§ 39 a aamma 39 b ilanngunneqassaaq § 2, stk. 3, *nr. 4-*mut.

Isumaqarpoq, piginnaatitsissummut aalajangersakkat nutaat, malittarisassalernerisigut aalajangiunneqassasut, sulinermullu atuutilerlutik, sullissisumiit suliarineqartussaanngitsunik. Tamanna qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini inatsiseqarnermut assinguvoq. Inatsisissatut siunnersuutaasumut 2.5.4.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 7 -mut (§ 2, stk. 4)

*§ 2* atuuttoq malillugu, piumassutsikkut sulineq, ullumikkut sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit aalajangersagaanni atuupput.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 2-*mut immikkoortoq nutaatut, *imm. 4*-tut ikkunneqassasoq, kingornalu piumassutsikkut sulineq, sunngiffimmi aallutaasutut isikkulik, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermut piumasaqaataasutut ilanngunneqarnani (isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu. siunnersuutigineqarpoq allanngortinneqarnissaanik) sullivimmik nalilersuineq (SIP) aammalu piumasaqaataanera allaqqanera ilaatinneqassannginneranik.

Nammineq piumassutsimik suliaqarnermi sunngiffimmi sammisanut tunngassutilinni nalilersuinermi, pingaarnertut ikkunneqarnissaat pingaarpoq:

* 1. Taamaallaat suliap piffissaq sivikitsoq atorlugu naammassineqarsinnaanera, agguaqatigiisillugu sivisussuseqarluni sapaatip akunneranut ullut ilivitsut 1-2 -t. Suliaq ingerlanneqarsinnaavoq ullunik marlunniik amerlanerusunik,

unitsikkallarnaveersaarlugu piffissap affaani imaluunniit piffissami tamakkiisumi. Isumaqarpoq aallarniutitut naammassillugu suliarineqassasoq SIP (suliffiup nalilersorneranik piumasaqaat) sungiusaasumut, holdinik sap.ak.-nut marloriarluni sungiusaasartunut kiisalu sap.ak.-ta naanerani ingerlatsisartunut.

* 1. Suliaq isikkumisut piumasaqaatitaqanngilaq, imatut kingunerlussinnaasumik, piumassutsiminik sulisoq

suliaminiit peqanngippat. Taamaattumik ilaginngilaa ass.: piumassutsiminnik qatserisartut.

* 1. Ilassutitut akissarsititsinermut imaluunniit allatut tunissuteqarnermut pingaarnerusutut isertitaqarnissaq ilaatinneqanngilaq.

Aallaavittullu aalajangiisutut isumaqarani, siunnersuut tunngassuteqarpoq nammineq piumassutsimik suliaqarnermi annikitsumik aningaasaliilaarneq tunissuteqarnerluunniit.

Isumaqarpoq sungiusaasoq akileraaruteqarnermut piumasaqaatit malillugit ajunngitsorsiassaqarluni aammali tamanna pinngitsoorneqarsinnaalluni. Akissarsititaaneq pippat imaluunniit tunissuteqarneq annertuumik isertitaqarnikkut, pissutaasumut ilaassaaq suliaqarneq isigineqassasoq nalilerneqarluni nalinginnarmik sulinertut, apeqqutaassaarli suliap suussusaa.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.1.1.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarpuq.

Nr. 8 -mut (§ 2 a)

Sulisitsisup sulineranut aamma atuuttariaqarput, innuttaasut sulisorinerini, sulinermut atassuteqartumik nukersornerit, sioorasaarinerit, allatullu kanngunarsaanertut pissusilersuutinik taamaattunik kinguneqartarnerinut naleqqussaanerit pisariaqartut

Sulinermi isumannaallisaanermi pissutsit inatsisaata § 2-p inatsimmik killeqartitsivoq piffimmi atuutsitsinermi naqissuserlugulu, pingaarnertut maleruagassaq tassaasoq, inatsit sulisitsisumut sulisumut atuuttoq. Imaammat sulinermut tunngasunik suliffiup avataatigut nukersorneq pineqanngimmat suliffimmi isumannaallisaanermi pissutsinut inatsimmut killigititaavoq, sulisitsisumiit tamanna suliassaammat, suliffimmik isumannaallisaanermi pissutsinut inatsisit pisunut taamaattunut ullutsinni atuutinngimmat.

Taamaattumik *§ 2 a* nutaatut eqqunneqarnissaanik siunnersuutigineqarpoq, *imm. 1-*mi, beskæftigelsesministerimiit inatsisitigut aalajangersakkanik arlalinnik kapitalip 2-4-nni aamma 12-14-nni piginnaatitaaffilerneqartumik atuutilersitsinikkut, pisariaqartumik naleqqussaaneq aamma sulisitsisumut atuuttariaqarneranik, innuttaasunik sulisoqarnermut tunngatillugu, sulinerup avataani, suliffimmut atassuteqartumik nukersornernut, sioorasaarinernut, allatulluunniit kanngunarsaanertut pissusilersornernut.

Pinngitsoorani naleqqussaanerit isumaqarpoq, aalajangersakkani pineqartut sulisitsisup suliassaanut tunngasut pineqarput, sulisitsisumiit sulinerup nalaani suliarineqartussat. Makkunaniusinnaavoq, aalajangersakkanik naleqqutinngitsumik atuinerit, sulinerup avataani, sulinermut tunngasumik nukersortoqarsimanerani.

Innuttaasut pineqarnerini pineqarpoq, inuit sulisut akunnerminni attaveqarfigisaat, suliffik aqqutigalugu, suliffeqarfimmili atorfiliungitsut. ”innuttaasut” pineqarpoq, ilaatigut saaffiginnittartut, nakorsiat, najugaqartut, pisisartut, qanigisat, atuisut, atuartut, ilaasut isertitsivimmiisitat.

Inatsisip kapitaliani 2-mi, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu suleqatigiinnermut tunngasuni pineqarpoq. Piginnaatitsinermut aalajangersakkami nutaajusumi, aalajangersakkat kapitaliini, pisarialimmik naleqqussaanerit pineqarnerini, aalajangersakkanik piareersaasiornermut atorneqarsinnaapput, aalajangersakkat sulinermut atassuteqartumik, suliffiup avataani nukersorneq, suliffeqarfimmi isumannaallisaanerup suleqatigiissutigineqarneraniittussamik, taamaattoqarnissaanik ilimanaateqartumi.

Inatsisit kapitalianni 3-mi, pineqarput, sulisitsisumiit sulisuniit il.il. pisussaaffiit nalinginnaasut. Piginnaatitsinermut aalajangersakkami nutaajusumi, aalajangersakkat tamanoortut, sulisitsisumut pisussaaffinnik il.il. imaqartinneqartuni, pisarialimmik naleqqussaanerni annertusineqarsinnaapput, suliffimmut attuumassuteqartumik, sulinerup avataani nukersornernut. Tamatuma saniatigut pisinnaatitsissutit naleqquttut annertusineqarsinnaapput, aalajangersakkatut isikkulerlugit, malittarisassaliinikkut, sullivimmi nukersornernut iliuusissanut malittarisassanik atuuttunut assingusumik.

Inatsisit kapitaliani 4-mi pineqarpoq, suliamik naammassinniineq. Piginnaatitsineq atorneqarsinnaavoq, pingaarnerusunut annertusaanermut, suliassanik piareersaasiorneq, pilersaarusiorneq naammassinniinerlu, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu tunngasunut illersorsinnaannguinikkut, pingaarnerutitatut pisariaqartumik naleqqussaaneq aamma sulinerup nalaani suliffimmut attuumassuteqartumik nukersorneqarfiusinnaasunut atuuttumik.

Saniatigut piginnaatitsinerit naleqquttut annertusineqarsinnaapput, pisariaqartumik naleqqussaanermut pisussaaffinnik atulersitsineq,

sulisitsisumiit pitsaaliuinermut il.il. suliffimmut attuumassuteqartumik sulinerup avataani nukersornernut pisussaaffiusoq periarfissillugu. Pisussaaffiit tamakkua, pisinnaatitsinermut aalajangersakkani atuutilersinneqarsinnaapput, assigiinnarpaa, sulisitsisumiit pisussaaffiit atuuttut, sulinerup nalaani nukersornernut tunngasunut, imaappoq; sulinerup nalaani.

Inatsisit kapitalianni 12-mi pineqarpoq, Sullivinni nakkutillisuniit oqartussaasutut suliarineqartussat, piginnaasallu. Siunnersuummi ammaanneqarpoq, aalajangersakkat Sullivinnut nakkutilliisunut paasissutissanik tunniussinermut pisussaatitaaneq, Sullivinnut nakkutilliisuniillu inerniliisinnaatitaaneq, annertusineqarsinnaasoq, sulinermut atassuteqartumik sulinerup avataani nukersornernut, Sullivimmi nakkutilliisuniit piffissamut siusinnerusumut inerniliussiisinnaanermut il.il., sulinerup avataani sulinermut attuumassuteqartumik nukersornermut iliuuseqarnermut, pitsaaliuinermullu periarfissiinikkut.

Inatsisit kapitalianni 13-mi maalaaruteqarnermut tunngavoq. Pisinnaatitsissummut aalajangersakkat, Sullivinnut nakkutilliisuniit inerniliussaasut maalaarutiginerinnut annertusiinermut atorneqarsinnaavoq, suliffimmut attuumassuteqartumik sulinerup avataani nukersornernut, inerniliussinernut maalaarutinut.

Inatsini kapitali 14-mi pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerit pineqarput. pisinnaatitsissummut aalajangersakkat atorneqarsinnaapput, pinerlunnermi inatsisitigut malittarisassani pineqaatissiissutinik annertusiinermut, malittarisassanik unioqqutitsinernut, imaluunniit Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit peqqusinerit malinneqarneri amigarpata, aamma suliffimmut attuumassuteqartumik, sulinerup avataani nukersornermut iliuusissanik, pitsaaliuinermullu, pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinertuulli, sulinerup avataani, sullivimmut attuumassuteqartumik nukersornermut kingunerititassamik.

Pisinnaatitsissutip sulisitsisumiit sulinerup avataani nukersornernut pinaveersaartitsinermut atorneqarsinnaaneranik kinguneqarpoq, sulinermi sulisut akunnerminni nukersortoqarsinnaaneranik ilimanaateqarpat. Sulisuniit sulinermut attuumassuteqartumik, sulinerup avataani nukersortoqarnissaanik ilimanaateqarpat, sulisitsisumiit iliuuseqarfigineqartussaanngilaq, inatsisissatut siunnersuutaasoq inatsiseqarnermi nassuiarneqarneratigut pisinnaatitsissummik ilaneqarsimanngippat.

Pisinnaatitsissut § 2 a-mi, sulisunik ikiueqqaarnermut malittarisassanut atugassatut atulersinneqanngilaq, sulisunut sulinerup avataani, suliffimmut attuumassuteqartumik nukersorfigitissimasunut. Pisinnaatitsissut, suliffeqarfimmut pilersaarusiornermut, piareersaasiornermut, suliamillu naammassinniinermut sulisitsisup pisussaaffinnik atuutsitsilernermut atorneqarsinnaavoq, assigisaanik pisuni sulisitsisumiit isumagineqartussanut. Aammattaaq pisussaaffiit sulisumit nukersorfigitissimasumuinnaq attuumassuteqassapput. Pisinnaatitsineq ammaassinngilaq, sulisitsisumiit qanigisaminut pisussaaffeqarnermut, naak sulisumut qanigisanut toqqaannartumik suliffimmut attuumassuteqartumik nukersortoqarsinnaagaluartoq. Taamaalilluni sulisut ataasiakkaat aqqutigalugit, suliffiup avataani, suliffimmut attuumassuteqartumik nukersortoqarneranut pisussaaffilerneqanngilaq, takuneqarsinnaasui, aqqutigisartagaq, najugaq, sunngiffimmi sammisaq, ilaqutariinnermut tunngasut, assigisaallu nammineq inuunermut tunngasut sulisitsisoq pisussaaffilerneqanngilaq.

Pisinnaatitsissut aamma malittarisassanik atuutilersitsinermut atorneqarsinnaavoq, sulinerup avataani nukersornikkut sulisunit aqqunaanerit, sulinermi ajutoornermi sillimmatit inatsisaanni akuerineqartariaqarneri, sulinermut nukersorneq atassuteqarsimappat. Pisinnaatitsissut sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini taarsiivigitinnernullu nalinginnaasunut tunngasunut allannguineqarnissaamik iliuseqarfigineqanngilaq.

Siunnersuutigineqarpoq, ministeri imm. 2-mi sulisitsisup pisussaaffiinik najoqqutassanik sulisunillu siunnersuinermut aalajangersaanissamik pisinnaatitaaffilerneqassasoq, pisunut imm. 1-mi pineqartunut, sulisunillu ikiuinermik neqeroruteqarnermut, suliffimmt attuumassuteqartumik sulinerup avataani nukersorfigitinnermut politiinut unnerluussinermik.

Kinguneqarpoq, § 2 a, imm. 2, aajangersakkanik atuutsitsilernermut atorneqarsinnaaneranik, sulisitsisup pissussaaffiinut aalajangersimasunut peqqusinermut, sulisumiit innuttaasunut sullissinikkut nukersortoqarnissaanik ilimanaateqartumi, sulinerullu avataatigut pisuuppat atorneqarsinnaavoq.

Piginnaatitsissut siullertut periarfissiivoq, aalajangersakkanik atuutilersitsinermik, sulisitsisumit pisussaaffiit, najoqqutassanik piareersaaneqarsinnaavoq, sulisunut siunnersuinermut, siunertaqartumik sulinermut attuumassuteqartumik sulinerup avataani nukersornernut tamatumanngalu aallartisaanermut iliuusissamik.

Pisussaaffik najoqqutassanik sulisunullu siunnersuinermut atulersitsineq sulisuni, sulinermut attuumassuteqartumik, sulinerup avataani nukersorfigitinnissamut ilimanaateqartumut naleqquttuuvoq, pisartut malillugit, sillimaneq pisariaqartinneqarpoq, sulinermi qanoq

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nukersortoqarsinnaanera |  | iliuuseqarnermut |
| periuseqarfigineqarsinnaaneranik. |  |  |
| Pisinnaatitsinermut aalajangersagaq, | sulisitsisumiit | sulisunut sulinerup |

avataani nukersorfigitissimasunut iliuusissaannik siunnersuinermut, tamatumunnga naleqquttumik, aallartisaataasumillu, malittarisassanik atuutsitsilernermut qulakkeerinninnermut atorneqarsinnaavoq. Sulisitsisumiit pisussaaffiusoq naammassineqarsinnaassaaq, ass.: siunnersuinissamik neqerooruteqarnikkut, aporaannermut pitsaaliuinermik, aporaannermillu apparsaanermut attaveqatigiinneq atorlugu.

Sulisitsumiit siunnersuinermut pisariaqartinneqarpoq, najoqqutassanik naleqquttunik atulersitsineq qulakkeerneqarnissaanik piumaffiginninneq,

sulinerup avataani nukersornermut iliuusissamut najoqqutassat naleqquttut. Najoqqutassani siunnersuinertut isikkullit, aammalu ass.: imarisaqartinneqarsinnaavoq, sulisumiit innuttaasut naapinnerini, qanoq iliornikkut akerleriinnermut ilimanaateqarneq, sulinerup avataani pisoq iliuuseqarnikkut aparsarneqarsinnaanera, takuneqarsinnaasumi sullitat pisiniartulluunniit sulinerup avataani naapinnermi taamaattumik pisoqarpat.

Siunnersuineq najoqqutassallu avissaartinneqarsinnaapput, sulisuniit suliffimmi aporaattoqarnissaanik ilimanaateqarnerani, qanoq iliornikkut pinngitsoorneqarsinnaanersoq. Tamanna peqquteqarpoq, sulinerup avataani, innuttaasumiit sulisoq orninneqarpat, siunertaajuaannarpoq, pisoq sukkanerpaamik unitsinneqarnissaanik. Sulisup sulinngiffimmini aalajangiissapput, aalajangiussanilu peqquteqartissavaa imaluunniit sulinerminut oqaatigisani tunngatissavai. Paarlattuanik attaveqatigiinneq sukkanerpaamik naammassineqartariaqarpoq, aporaanneq qaffakkiartortinnagu.

Siunnersuinermi najoqqutassanillu aallaaveqartinneqartariaqarput, sulinermut naleqquttunngortillugit, sulisuni eqimattani, immikkoortortani assigisaannilu, sulinerup avataani sulisunut ataasiakkaanut tunngasunuunngitsoq.

Siunnersuinermi najoqqutassanilu, aporaattoqarnissaanut ilimanaatilimmi, naleqquttumik iliuuseqarnissamut sulisut siunnersorneqarsinnaasariaqarput, sulisitsisumiilli sulisunut ilitsersuineq, sulinerup avataani, assigisaanillu, najoqqutassiat siunnersuinerillu malinneqarnersut nakkutigissallugit sulisitsisumiit pisussaaffigineqanngilaq.

Taamaalilluni pisinnaatitaaffimmik aalajangersagaq atorluarneqassaaq

sulisitsisoq piginnatitaaffimminik piumaffigineqarsinnaanngorlugu pisussaaffimmik sulisumut ikiorsiissummik neqeroornermik, sulisunit suliffiup avataani suliffimmut tunngassutilinnik nukersorfigineqarsimaneq pillugu politiinut tunniussinermik. Ikiorsiineq taamaattoq naatsorsuutigineqassaaq, sulisuniit politilersuinermut ikiorneqarnissamut kissaataanissaanik. Sulisunut tamanna ikorfartuutaassaaq, suliffeqarfimmiit peqataasoqarnera, nukersornerit arlallit sulinerup avataani pisut politiinut unnerluutigineqartarnerisigut.

Sulisunut ikiorsiissummik neqerooruteqarnermik pisussaaffik naammassineqassappat, sulisitsisumiit pisut eqqortut ilisimaneqartariaqarput, ass.: sulisumiit pineqartumiit.

Sinaakkuttanik malitassanit atuutsitsilernermik pisussaaffik, ilinniartitsilluni suliffiup avataani suliffimmut attuumassuteqartumik nukersortoqarnerani, naleqquttumik periuseqarnissamik, kiisalu tassunga atassusikkamik ilimanartoqarpat suliffiup avataani suliffimmut tunngassuteqartumik nukersortoqalersaarneranik, qallerlugu pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissiinermut ingerlanneqarsinnaasunngorlugu. Politiinut tunniussinermi ikiuinissamik neqeroorneq pisussaaffik qalliunneqassanngilaq pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissinnerit pineqarnerini.

Sulisoq pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissinneqassanngilaq.

Tamatuma saniatigut siunnersuutigineqarpoq, § 2 a, *imm. 3*-mi beskæftigelsesministerimiit atulersitsinermut pisinnaatitsissut eqqunneqassasoq, inatsisit aalajangersagaasa kapitali 2-4 -nni aamma 12- 14-anni malittarisassatigut atuuttunngortussanik, § 2 a, imm. 2 malillugu atuutilersinneqartunik.

Aalajangersakkat taakkua, imm. 3-mi pineqarsinnaasut, aalajangersakkanut pisinnaatitsinermut imm. 1-mi aalajangersakkat assigai, tak. qulaani.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.1.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 9-mut (Qulequtaq kapitali 2-mut)

Ullumikkut kapitali 2-mut qulequtaritinneqarpoq ”Sullivimmi isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq”.

Siunnersuutigineqarpoq *kapitali 2-mi qulequttap* allanngortinneqarnissaanik ”Sullivimmi isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq”-mik. taaguusersuutip nutaajusup malitsigaa, inatsisissatut siunnersuutaasumik ilitsersuussineqarneq. Najoqqutassamut nutaajusumut qitiutitatut suleqatigiissutigineqassaaq, peqqutigalugu, aalajangiussinernut aalajangiussanillu naammassinniinernut pitsaanerusumik tunngaveqalissammat.

Tamanna isumaqarpoq, kapitalip qulequtaa, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermut, sulisitsisup sulisunilu aqutsisup, sulisullu sinnerinit suleqatigiissutigineranut paasinarsaanermut ikorfartuutaammat.

Inatsisissatut siunnersuutaasumut naggat. 2.2.1.-mut, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 10-mut (§ 3 b)

Aalajangersagaq *§ 3 b* siunnersuutaasoq, nutaajusorlu, suliffeqarfinni ataasiakkaani isumannaallisaanermi- peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq, sulisitsisumiit, sulisuni aqutsisuniit sulisuniillu tamanit suleqatigiissutigineqarnerata isumagineqarnissaanik eerseqqissarpaa. Aalajangersagaq aallartippoq kapitali 2-mi, isumannaallisaaneq peqqissuserlu suleqatigiissutigineranut, inatsiseqarnermilu tunngaviusunik

erseqqissarneqarneratigut, sulisitsisumiit, sulisuniit, sulisunilu aqutsisuniit, suliffeqarfimmi isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutigineqarneratigut pilersinneqarnissaanik. Kapitali 2-mi suleqatigiinnerup isumaqassusaa naqissuserneqartoq, allanngortinneqassanngilaq, pisussaaffinnik akisussaaffinnillu naleqqussaanerni atuuttuni, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini takuneqarsinnaasutigut.

Allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaanera kinguneqarpoq, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanermi inatsisit tunngavii, suliffeqarfinni ataasiakkaani, sulisitsisup, sulisuni aqutsisut, sulisullu sinnerisa suleqatigiissutigineratigut erseqqinnerulernissaa.

Immikkoortoq 2.2.1.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 11 -mut ( § 4-p qulequtaanut)

Qulequtaritinneqartumut maannamut atuuttumut § 4 ”Inuttut attaveqatigiinneq” .

*§ 4-*mut *qulequtaritinneqartoq* allanngortinneqarnissaanik siunnersuutigineqarpoq, ”Inuttut attaveqatigiinneq”-miit imaalillugu; ”Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq” allamik taaguusersuinerup kingunerisaanik, inatsisissatut siunnersuummi ilitsersuutigineqarneqartumi.

Aalajangersagaq § 4-mi siunnersuutaasoq, suliffeqarfinni 1-9-nik sulisulinni siusinnerusoq isigalugu, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup inatsisaata immikkoortuaniinnissaanik kinguneqassaaq, naak suliffeqarfinni taamaattuni, isumannaallisaanermik- peqqissutsikkullu aaqqissuussaanermik piumasaqaataanngikkaluartoq.

Inatsisissatut siunnersuutaasumi naggat. 2.2.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 12 -mut (§ 4)

Inatsisit § 4-p aalajangersagaanni atuuttuni takuneqarsinnaavoq, suliffeqarfinni 1-9-nik sulisulinni, suliffeqarfiup isumannaallisaanermik

peqqissutsimillu aaqqissuussaaneqarnera, sulisitsisumiit inuttut attaveqarnikkut isumannaarneqassaaq, immaqalu sulisunut aqutsisut sulisullu sinneri peqatigalugit. Ilanngullugu takuneqarsinnaavoq, beskæftigelsesministerimiit isumannaallisaanermut aaqqissuussinerup sananeqarneranut malittarisassanik aalajangersaasinnaanera, tamanalu immikkut piumasarineqartussatut piuvoq.

Aalajangersakkami *§ 4* -mi siunnersuutaasumi, aalajangersakkami oqaatsinik nutarterinerinnaq pineqarsimavoq, allanillu piviusunngortitassanik alanngortoqarnissaanik siunertaritinneqanngilaq.

Pisinnaatitsissut § 4-mi, suliffeqarfinni assigiinngitsuni, aalajangersimasunilu 1-9-nik sulisulinnut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinerup sananeqarneranut malittarisassanik aalajangersaaneqarnera suli naatsorsuutigineqarpoq. Pisinnaatitsissut eqqarsaatigineqarpoq, ilaatigut ilaannut, suliffiugallartunulluunniit, aamma paarlakaattumik suliffinni suliffeqarfiup avataani suliffiusuni, takuneqarsinnaasumi sanaartornermut- illuliornermullu, malittarisassanik aalajangersaanermut atorneqarsinnaavoq,

Inatsisissatut siunnersuutaasoq naggat. 2.2.1. aamma 2.2.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 13 -mut (§ 5-p qulequtaanut)

§ 5-mut atuuttumut qulequtaritinneqartoq, ullumikkut ” Isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq”-ruvoq.

Siunnersuutigineqarpoq *§ 5-*mut *qulequtaq* atorunnaarsinneqarnissaanik.

Imaappoq, § 5-mi qulequtaqarunnaassaaq, § 5-mi qulequtaasoq § 4- miilissammat.

Nr. 14 -mut (§ 5)

Aalajangersakkami § 5-mi atuuttumi, takuneqarsinnaavoq, suliffeqarfinni 10-nik amerlanerusunilluunniit sulisulinni, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaavigineqassasoq. Aamma takuneqarsinnaavoq, immikkoortortami sulisuni aqutsisuniit,

suliffiusumiluunniit isumannaallisaanermut eqimattamik, immikkoortortamut, sulliviusumulluunniit pineqartumut pilersitsisoqartussaanera. Taamaalilluni isumannaallisaanermut, immikkoortortani tamani, suliffiusuniluunniit, sulisuniit annertussutsimut taamaattumut sinniisumik qinersineqassaaq.

Sulisunut sinniisimik immikkoortortanut tamanut, sulliviusunulluunniit, sulisuniit qinersineqassaaq, isumannaallisaanermut eqimattatut ivertinneqartussanik, aammalu isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sinniisiusussatut. Sulisunut sinniisiusumiit isumannaallisaanermut sinniisitut qinigaasinnaavoq.

Aalajangersagakkami siunnersuutaasumi *§ 5*-mi, aalajangersarneqarpoq, suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq aaqqissuunneqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup qaffasissusaanik, sulisuniit, sulisunut aqutsisuniit ataatsimik, arlalinnilluunniit sullivimmi isumannaallisaanermut sinniiseqartunik, sulisitsisumiit toqqarneqartunik, sulisitsisoq peqatigalugu, taassumaluunniit sinniisaa, siulittaasutut atuuttoq. Siulittaasoq sulisitsisutuulli iliorsinnaasussaavoq, sullivimmi isumannaallisaanermut apeqqutinut. Ilaasortat amerlassusaat aalajangersarneqassapput, aalajangersakkami allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasumi § 6 a-mi, ilaasortallu pingasuniit amerlanerusinnaapput. Suliffeqarfimmi sulinermi aqutsisoqanngippat, ataatsimiisitaliami sulisitsisumiit atuuffiussaaq.

Malitsigisaanik aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq aalajangersarneqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq ataatsimik qaffasissusilik, ulluinnarni sullivimmi isumannaallisaanermi suliassat pingaarnerillu, imaappoq, suliat piareersakkat ataqatigiissaakkallu. Isumannaallisaanermi aaqqissuussaanerup (sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut, naggat.2.2.1.3. allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasoq) suliassat SIO- aalajangersakkami aalajangersagaapput. Ilaasortani ataaseq

najuutinngippat, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaq ullumikkutuut inuttaqartinneqassaaq.

Allanngortinneqarnissaanik siunnersuutigineqarnera kinguneqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaq, sullivimmi 10-34-nik sulisulimmi, ataatsimik qaffasissuseqarluni. Allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasoq kinguneqassanngilaq, siusinnerusoq isigalugu, isumannaallisaanermik eqimattamik peqarnermik (asullivimmi ismannaalisaanermut eqimattaq, tak. 2.2.1.3-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut, allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaavoq) maannakkutuut immikkoortortat sulliviusullu tamarmik immikkut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit, sulisunullu aqutsisut amerlassusai qanitaqarnermut tunngaviusoq nutaaq malillugu aalajangerneqassapput, aalajangersakkamut siunnersuutaasumut § 6 a (inatsisissatut siunnersuummi nr. 17) -mi.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.2.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 15 -mut (§ 6, stk. 1)

Inatsisip § 6, imm. 1-ani aalajangersagaani atuuttuni takuneqarsinnaavoq, suliffeqarfinni 20-nik amerlanerusunilluunnit sulisulinni, tak. aalajangersagaq atuuttumi § 7, imm. 7-mi, isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamik pilersitsisoqassaaq. Suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut eqimattamik ataatsimik marlunnilluunniit pilersitaqarpat, isumannaallisaanermut eqimattaniit ilaasortaasut, suliffeqarfiup aqutsisua, akisussaasutulluunniit sinniisimiit isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliami ilaasortaassapput. Arlalinnik isumannaallisaanermut eqimattanik pilersitsisoqarnerani,

isumannaallisaanermut sinniisiniit ilaasortat 2-k, isumannaallisaanermut sinniisitut ataatsimiisitaliamiissapput, suliffeqarfimmi aqutsisumiit, taassumanngaluunniit akisussaasutut sinniisimiit inuttaqartinneqassaaq. Isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamiit pilersaarusiorneq, aqutsineq, siunnersuineq, paasissutissiineq, kiisalu suliffeqarfiup iluani isumannaallisaaneq- peqqissuserlu nakkutigineqassapput.

Aalajangersakkamik *§ 6, imm. 1-*mik allannguinissamik siunnersuutaasoq malitseqarpoq, suliffeqarfinni 35-nik amerlanerusunilluunniit sulisulinni, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq, suleqatigiissutigissavaat imaalillugu, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamik qaffasissusilikkanik pilersitsinikkut.

Aalajangersakkami § 6, imm. 1, *nr. 1-*mi, allannguinissamut siunnersuutip, malitsigaa, ataatsimik arlalinnilluunniit eqimattamik pilersitsisoqarneranik, ulluinnarni isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sulianut tunngasunik isumaginninnikkut. Eqimattat tamarmik 1-mik sullivimmi isumannaallisaanermut qinikkamik sinniisoqassaaq, sulisunit 1-eq, sulisunut aqutsisuniit 1-eq, sulisitsisumiit toqqarneqartut. Eqimattat amerlassusai aalajangerneqassapput sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisuniit, sulisunilu aqutsisuniit, aalajangersarneqarlutillu § 6 a malillugu.

Aalajangersakkamik § 6, imm. 1, *nr. 2-*mik*,* allannguinissamik siunnersuuteqarnerup malitsigaa, sullivimmi isumannaallisaanermut eqimattanik ataatsimiisitalianik ataatsimik arlalinnilluunniit pilersitsinermik, taakkunani ilaasortaniit isumagineqassapput, pingaarnertut suliassat, imaappoq, suliassat piareersaasiorneri ataqatigiissaarnerilu. Suliffeqarfimmi ulluinnarni suliassanut isumaginnittunik, ataatsimik marlunnilluunniit eqimattanik pilersitsisoqarpat, ataatsimiisitaliaq ilaasortaqassaaq, suliffeqarfimmi eqimattap eqimattalluunniit ilaasortaaniit, taakkua inuttaqassapput, sulisitsisoq imaluunniit taassumunnga sinniisi, ataatsimiisitaliami siulittaasutut atuuttussaq. Ataatsimik arlalinnilluunniit eqimattanik pilersitsisoqarpat, sullivimmi isumannaallisaanermut

sinniisiniit, sulisunut aqutsisuniit, ataatsimiisitaliami tamarmik 2-nik ilaasortaqartinneqartunik. Ataatsimiistalianik arlalinnik pilersitsisoqarsinnaavoq. Ataatsimiisitaliami siulittaasuusoq sulisitsisuussaaq, imaluunniit taassumunnga sinniisuusoq. Siulittaasumiit sulisitsisoq sinnerlugu, sullivimmi isumannaallisaaneq iliuuseqarfigineqassaaq.

Allannguutissatut siunnersuutit malitseqarput, suliffeqarfik siunissami marlunnik qaffasissusilimmik sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamik peqalernissaat, suliffeqarfik 35-nik amerlanerusunilluunniit sulisoqarpat, imaanngitsoq 20-nik amerlanerusunilluunniit sulisoqareerpat.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.2.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 16 -mut (§ 6, imm. 2, 1. naggat.)

Inatsisisit aalajangersagaanni § 6, imm. 2-mi atuuttuni, takuneqarsinnaavoq, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit nakkutilliisumiit suliffeqarfimmut pulaarnermi, akuttunngitsunik suliffeqarfiup aqutsisui, taassumanngalu isumannaallisaanermut sinniisaasut, isumannaallisaanermut eqimattat, isumannaallisaanermullu ataatsimiisitaliami sinniisut attavigisarnissai. Malitsigisaanik takuneqarsinnavoq, taakkua ammasumik isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu tunngasunik Sullivimmut nakkutilliisunut apeqquteqarsinnaatitaapput.

Aalajangersakkamik *§ 6, imm. 2*, *1. naggat.-*mik allannguinissamut siunnersuutigineqarnera naapertorlugu, ”isumannaallisaanermut sinniisut” allanngortinneqassaaq, imaalillugu; ”sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisut” aamma ”isumannaallisaanermut eqimattat isumannaallisaanermullu ataatsimiisitalianut sinniisut” allanngortinneqassaaq, imaalillugu; ”sullivimmi avatangiisinut eqimattat, aamma sullivimmi avatangiisinut ataatsimiisitaliaq”.

Aalajangersakkamut § 6, imm. 2, 1. naggat.-mut, siunnersuutaasoq, taaguusersuinermik allannguinermik malitseqassaaq. Siunnersuummi inatsisitigut inissisimanernik allannguineqassanngilaq.

Inatsisissaatut siunnersuummut naggat. 2.2.1.3.-mut, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 17 -mut (§ 6 a aamma § 6 b)

*AD § 6 a*

*§ 6 a-*mi aalajangersagaq siunnersuutaasoq, nutaajusoq malitseqarpoq, sulisitsisup, sulisut, sulisunillu aqutsisut suleqatigalugit aalajangissapput, sullivimmilu isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermi eqimattani ilaasortassatut. qanissutsimi pissutsit aallaavigalugit aalajangersaaneqassaaq.

Aalajangersagaq § 6 a siunnersuutaasoq kinguneqassaaq, sulisunut aqutsisut sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut, eqimattanik pilersitsinerni aallaaviusarunnaarnissaannik. Paarlatsianik sulisitsisup, sulisunut aqutsisut, sulisullu sinneriniit suleqatigiinnikkut, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit, sulisunullu aqutsisut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup qanissutsimi pissutsit aallaavigalugit sulisut amerlassusaanik aalajangersaaneqassaaq. Tamanna malitseqarpoq, suliffeqarfik eqqarsaatigalugu amerlassutsinik aalajangiineqarnissaanik, suliffeqarfimmi sulinermi isumannaallisaanermi pissutsit, sulisut, sullivimmilu isumannaallisaanerup aaqqissuussaanermi ilaasortat, akunnerminni attaveqatigiinnermut periarfissaannut tunngasut. Siunertaavoq qulakkiissallugu, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup suliffeqarfiup aaqqissuussaaneranut tulluartuunissaa, aammalu sullivimmi isumannaallisaanermut suliassat, allannguutaasinnaasunillu naleqqussarneqarsinnaaffii, sullivimmi isumannaallisaanermut pingaaruteqartuni. Suliffeqarfiup eqqarsaatigineqarnissaa kinguneqarpoq, suliffeqarfiup angissusaanik,

aqutsisoqarnikkut aaqqissuussaaneqarnera, sumiiffia, kiisalu suliffeqarfimmi assigiiaamik assigiingitsukkaartumilluunniit suliaqarfiuneranik nalilersuinermik. Suliffeqarfimmut tunngatillugu isumannaallisaanermut pissutsinut malitseqarpoq, ilaatigut, suliat suunerinik ulorianassutsinik, sulisunullu isumannaassutsimut peqqissutsimullu nalilersuineqarnermik.

Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq naammattumik piffissaqarfigineqassaaq, iluaqutinut, sulinermilu sulianik naammassinniinermut eqaatsumik periarfissaqarnermut. Aammattaaq sulisunut aqutsisut amerlassusai aqqutigalugit, suliffeqarfiup nioqqutissiorneranut tunniussinnaasaanullu il.il. ilisimasaqassutsip qulakkeernissaanik.

Aammalu amerlassusissaat aalajangiunneqassaaq, sulisunit suliffimmi sillimaniarnermi sulinermi sinniisunut attaveqarnissaminnut periarfissaqarnissaat eqqarsaatigalugu, sulisut kiisalu sullivimmi isumannaallisaanermik aaqqissuussaanermut qinikkat periarfissaqarnissaat suliffimmi isumannaallisaaneq pillugu oqaloqatigiinnissamut suliffimmi atorfillit sulinerup nalaani. Tamanna aamma atuuppoq suliffimmi sulisut paarlaannerinni kiisalu angerlarsimaffimmi-/suliffiullu avataani sulinermi.

Pingaaruteqarpoq, sulisuniit sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermi ilaasortanut attaveqartarnissamut periarfissaqarneq, killormuaniillu ilaasortat sulisunut attaveqarnissaat. Aamma pingaaruteqarpoq, Sulisunit ilisimaneqarnera, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussanermi ilaasortat kikkuunerinik, sulisullu sullivimmi isumannaallisaanermut ilaasortanik attavigisassanik paasissutissinneqarnissaannik. Inuttut attaviginninneq pisinnaavoq, oqarasuaatikkut elektroniskikkulluunniit, ass.: mailikkut. Sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit, ilaasortalluunnit allat peqanngippata, periarfissaqartariaqarpoq sulisumiit piffissamik isumaqatigiissuteqarneq, sullivimmi isumannaallisaaneq pillugu, sulisuusup sulinermi nalaani oqaloqatiginninniarpat. Oqaloqatigiinneq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermiittunut attaveqarnera, ulloq

taanna pinissaanik pisariaqanngilaq, ullulli arlaqanngitsut iluinni pisinnaalluni.

Suliffeqarfimmi sulisut tamarmik sullivimmi isumannaallisaanermut peqataasussaapput. Ima paasillugu, angerlarsimaffimminniit, ungasianiilluunniit sulisut, holdikkaarlutik, sullivimmiluunniit allami, suliffeqarfiup avataani adressilimmi, sullivimmi isumannaallisaanermut peqataasussaapput.

*AD § 6 b*

*§ 6 b,imm. 1-* mi aalajangersagaq nutaajusoq siunnersuutaasoq, sulisitsisumiit, sulisut, sulisunullu aqutsisut suleqatiginerisigut, isumannaallisaanerup peqqissutsillu imarisaata suleqatigiissutiginera ukiut tamaasa piareersaasiorneqartassaaq, aalajangersaavigalugulu, qanoq tamanna ingerlanneqassanersoq. Suliffeqarfinni sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermik pilersitsineq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup pilersinneqarsimasup, ilaasortanit suleqatigiissutigineqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut ilaasortat suleqatigiinnerisiut tamanna pissaaq.

§ 6 b, imm. 1-mi aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq, kinguneqassaaq, sulisitsisumiit, ukiut tamaasa oqaloqatigiinneqartarnerata isumagineqarnera, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup suleqatigineratigut imaluunniit, suliffeqarfimmi sulisuni aqutsisut, sulisullu sinneri, sullivimmi isumannaallisaanermi aaqqissuussaaneq peqataatinnagu.

§ 6 b, *Imm. 2-*mi*,* aalajangersakkami nutaajusumi, siunnersuutaasumi malitseqarpoq, ukiut tamaasa sulisitsisumiit, sulisuniit, sulisunilu aqutsisuniit, suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisaanermut ilisimasaqarnerup pingaaruteqartup pigineqarnersoq oqaluuserineqartassaaq. Aalajangersakkamik siunnersuuteqarnermi qulakkeerinninneqassaaq, sulisuni aqutsisut sulisullu, tamatuminnga ilisimasaqarnerminnik ikiuutissapput, suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisaanermut pisariaqartinneqartumut ilisimanninnermik

pingaaruteqartumut. Avataaniit ilisimasalimmik ikiorteqarnerup anguneqarnissaa, sulisitsisumiit aalajangiivigineqartussaanera ingerlatiinnarneqassaaq, tak. aalajangersagkkamut siunnersuutaasoq § 10- miittoq, sullivimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu tamakkiisumik isumannaatsuunissaanut taamatuttaaq sulisitsisumiit pingaarnertut akisussaaffigineqarnera.

Aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq § 6 b, *imm. 3-mi,* nutaajusumi, pineqarpoq, imm. 1-2 malillugu sulisitsisup pisussaaffiinut aalajangersakkanik aalajangiussinermut pisinnaatitsissut.

Aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq § 6 b, imm. 3-miittoq,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| kinguneqassaaq, | beskæftigesesministerimiit, | sullivimmi |
| isumannaallisaanermut | peqqissutsimullu, kiisalu | suliffeqarfimmi |

sullivimmi isumannnaallisaanermut ilisimasaqarnissamut pisariaqartumut tunngasut, ukiumoortumik oqaluuserineqartarnissaannut, sulisitsisup pisussaaffiinut malittarisassanik aalajangiussaqarnermut pisinnaatitsissut. Siunertaritinneqarpoq, , imarititassamik ukiumoortumik oqaluuserineqartarneranut malittarisassanik aalajangersaaneq nalunaarutikkut pisinnaanera, takuneqarsinnaasumi, suleqatigiinnermi ilutsit, ataatsimiinnerillu, ukiumut qaangiuttumut anguniakkat qanoq anguneqarsimanerinik, kiisalu ukiumut aggersumut suleqatigiinnikkut anguniakkanut aalajangiussinerit.

Saniatigut siunertaavoq, ukiumoortumik oqaloqatigiissutigisarneranut annertussusaanut, qanorlu uppernarsaaserneqarnissaanut malittarisassanik aalajangersaanermut pisinnaatitsissutaasup atorneqarsinnaaneranut. Aamma siunertaavoq, suliffeqarfinni isumannaallisaanermut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aaqqissuussaqarfiusunut, | pisinnaatitsissut | malittarisassanik |
| aalajangersaanermut | atorneqarsinnaaneranik, | sullivinni |

isumannaallisaanermut aaqqissuussisunit oqallisigineranut peqataasunut, suliffeqarfimmi sullivimmi isumannaallisaanermut pisariaqartumik ilisimannittumik peqarnersoq.

Inatsisissatut siunnersuutaasumut naggat. 2.2.2.-mut aamma 2.2.3-mut oqaaseqaatit nalinginnaasu innersuussutigineqarput.

Nr. 18 -mut (§ 7, imm. 1-2)

Inatsisip aalajangersagaani § 7, imm. 1-mi takuneqarsinnaavoq, beskæftigelesministerimiit malittarisassanik aalajangersaanermut pisinnaatitsissut, suliffeqarfiup isumannaallisaanermut peqqissutsimullu aaqqissuussaanerata sananeqarneranut malittarisassanik takuneqarsinnaasumi, pisinnaatitaaffiinut pisussaaffinullu, isumannaallisaanermut sinniisinik, isumannaallisaanermullu ataatsimiisitalianik pilersitsinermut, suliassaannullu, ulluinnarnilu isumannaallisaanerup aqunneqarneranut.

Aalajangersagaq *§ 7, stk. 1*-mi siunnersuutaasumi, takuneqarsinnaavoq, beskæftigelsesministerimiit aalajangersakkanik aalajangersaasinnaaneq, suliffeqarfimmi sullivimmik isumannaallisaanermut aaqqissuussaanera qanoq sananeqassanersoq, qanorlu ingerlassanersoq, sullivimmi isumannaallisaanermut ilaasortat qanoq aalajangersarneqassanersut, sullivimmi isumannaallisaanermi sinniisunik qinersineq, sulisunilu aqutsisuniit sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut qinersineq toqqaanerlu, kiisalu ilaasortaniit sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut suliassat, pisinnaatitaaffiit pisussaaffiillu.

Piginnaatitaaffiliineq eqqarsaataavoq, suliffeqarfiup sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanera qanoq atorneqassaneranik qanorlu sananeqassaneranik ingerlanneqarnissaanullu, mallittarisassanik aalajangersaanermut:

* tunngaviusut sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut ilaasortaasussat amerlassusaannik aalajangiussineq § 6 a malillugu,

sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut qinersinermut, sulisunullu aqutsisussanik toqqaanermut qinersinerluunniit malittarisassat,

* suliffeqarfimmi sulisut amerlassusaannik aalajangersaaneq, suliffeqarfiup sullivimmik isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermik pilersinneqarnissaanut malittarisassat §§ 5-6 a malillugu,
* sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermi suliassat, kiisalu
* sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamut ilaasortat pisinnaatitaaffii pisussaaffiillu.

Naatsorsuutigineqarpoq, maannamut atuuttuusoq, isumannaallisaanermut sinniisinik qinersineq, pingaarutilinnut piviusunngortitassanut allannguinernut ingerlatitseqqiineq.

Siunertaritinneqarpoq, sulisitsisumiit, sulisunut aqutsisunik toqqaaneqarneq, § 5 malillugu, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuusami atuuttussanik, eqimattanillu 6, nr. 1 malillugu atuuttussanik. Sulisunut aqutsisussatut toqqarneqartut, sinniisinik akunnerminni toqqaassapput, § 6, nr. 2 malillugu ataatsimiisitaliamiittussanik.

Inatsisissatut siunnersuut naggat. 2.2.3.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuuussutigineqarput.

Inatsisit aalajangersagaanni § 7, imm. 2-mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, beskæftigelsesministerimiit sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniarnermut malittarisassanik aalajangersaasinnaaneq, takuneqarsinnaasumi sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniarneq, isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussamik ataqatigiissaarineq, sanaartornerup- illuliornerullu iluani, ilinniartitsineqassaaq ilinniarsimasunik, pitsaassusaannillu qulakkeerneqartunik, ilinniakkamut neqeroortuniit.

Siunnersuutigineqarpoq, *7, imm. 2-*p atorunnaarsinnissaanik, aalajangersakkami imarisaa siunnersuummut nutaamut § 9 a, stk. 2-mut ingerlateqqinneqarnera pissutigalugu, tassunga inissinneqarnera pissusissamisoorpalaarnerummat.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.2.4.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 19 -mut(§ 7, imm. 3, 1. naggat.)

Inatsisit aalajangersagaanni atuuttuni § 7, imm. 3, 1. naggat-mi, takuneqarsinnaavoq, isumannaallisaanermut aaqqissuussamut, suliffeqarfimmi sulisunilu isumaqatigiissutaasutut suliat, annertusineqarsinnaaneri, avatangiisinut tunngasunut suliffeqarfimmut atassuteqarnerata.

Aalajangersakkami siunnersuutaasumi *§ 7, imm. 3, 1. naggat.*imm. 2, 1. naggat- inngortinneqassaaq imaalillugu “ Isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq” allanngussaaq imaalillugu “Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup.”

Kinguneqarpoq, aalajangersagaq imarisamigut inatsisini § 7, imm. 3, 1. naggat-mi atuuttumi assigiinnarmagu. Oqaatsit atukkat nutarterneqarnerisigut allanngortinneqarput, inatsisissami siunnersuummi takuneqarsinnasuni. Inatsisit inissisimanerinnik allannguinissamik siunertaqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2.2.1.3.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 20-21-mut (§ 7, imm. 4)

Inatsisini § 7, imm. 4-mi aalajangersagaanni atuuttumi malitseqarpoq, suliffeqarfiup isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaanerup patajaallisarneqarnissaanut, malittarisassanik pilersitsisoqarsinnaavoq, isumannaallisaanermut aaqqissuussinermiit suliarineqartunik, aalajangersakkallu atuuttut atornerisigut, inatsisip §§ 5 aamma 6, imm. 1-ni, pinngitsoorneqassaaq, beskæftigelsesministeriamiit

aalajangersaanermut atugassarititat ataanni, , inatsit § 7, imm. 4, nr. 1 aamm

1. malillugu isumaqatigiissusiortoqarsimappat.

Aalajangersagaq *§ 7, imm. 4*-mi siunnersuutaasoq malitseqarpoq, imm. 3- nngorneranik, ” isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu aaqqissuussaaneq” allanngortinneqassaaq ”sullivimmi isumannaallisaanermut peqqissutsim”llu". Assigisaanik siunnersuutigineqarpoq, kingunerititatut allannguutaasoq ”§ 5 aamma § 6, imm. 1” imaalillugu”§ 5, § 6, imm. 1, § 6 a aamma § 6 b, imm. 1”.

Kinguneqarpoq, aalajangersagaq § 7, imm. 4-mi siunnersuutaasoq, imm. 3- nngortoq, imarisamigut assigiinnassagaa inatsisip atuuttup § 7, stk. 4-ni. Taaguusersuinikkulli allanngortoqarpoq, inatsisissatut siunnersuummi takuneqarsinnaavoq, aalajangersakkallu kingunerisassaanut aalajangersakkanut tamanut atatillugu. Piviusunngortitassanik allannguinernik siunertaqartoqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.2.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 22 -mut (§ 7, imm.7)

Aalajangersakkami inatsisip § 7, stk. 7-ni atuuttumi takuneqarsinnaavoq, suliffimmut, suliffinnut tunngasuni, malittarisassani § 5, § 6, imm. 1, aamma § 8, imm. 3 malillugit, isumannaallisaanermik sananissamik piumasaqaataanngitsumi imaluunniit naleqqutinngitsumi, pissutsit immikkuullarinneri pillugit, malittarisassat beskæftigelsesministerimiit pinngitsoortinneqarsinnaapput naleqqussarneqarsinnaallutilluunniit.

Aalajangersakkami *§ 7, imm. 7*-mi siunnersuutaasumi malitseqarpoq, imm. 6-nngortumi, “ isumannaallisaanermut aaqqissuussaq” allanngortinneqassaaq “isumannaallisaanerup peqqissutsillu suleqatigiissutiginera”, “1”-p kingorna ikkunneqassaaq ”§ 6 a, § 6 b, imm. 1,” aamma “imaluunniit pissutsinut immikkuullarissunut naleqqussaaneq” atorunnaassaaq.

Aalajangersakkami siunnersuutigineqartumi § 7, imm. 7-mi, imm. 6- nngortumi, imarisaatigut assigaa, inatsisip § 7, imm. 7-ani atuuttumi. Oqaasertaa allanngortinneqassaaq, taaguusersuineq nutaaq atorlugu, aalajangersagarlu naqqiinermik kinguneqassaaq, aalajangersakkani tamani. Saniatigut pisunut pineqartunut aalajangersagaq, kingulliup ilaa naleqqussarneqassaaq, naleqqussarneqarsinnaaffiini pisunut immikkuullarissunut isigineqassaaq pinngitsoorneqarsinnaaneranik, imaappoq, immikkut akuerineqarneratigut. Piviusunngortitassanik allannguinernik siunertanik soqanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 22.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

N-26-mut (§ 8, imm. 1-4)

Inatisip § 8, imm. 1-4-ni, aalajangersakkami atuuttumi takuneqarsinnaavoq, isumannaallisaanermut eqimattanut, isumannaallisaanermullu ataatsimiisitalianut tunngasut, sulisitsisumiit pisussaaffiit arlaliupput.

Aalajangersakkani *§ 8, stk. 1-4-*mi*,* allannguuteqarnissaannik siunnersuutigineqartumi malitseqarput, “isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq” imatut allanngortinneqassasoq “sullivimmi isumannnaallisaanermut eqimattat”, “isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq” allanngortinneqassaaq imaalilljugu “sullivimmi avatangiisinut aaqqissuussaq”, allanngortinneqassaaq imaalillugu “sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamut ataatsimiisitaliap”, “isumannaallisaanermut eqimattat” allanngortinneqassaaq iaalillugu “sullivimmi isumannaallisaanermut eqimattat” aamma “isumannaallisaanermut peqqissutsimullu” imaalillugu allanngortissaaq “sullivimmi avatangiisit”.

Aalajangersakkami § 8, imm. 1-4-mi, allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasumi, malitseqassaaq, oqaatsitigut allannguinermik, inatsisissatut siunnersuut malillugu, taaguusersuineq nutaaq atorlugu.

Inatsisissatut siunnersuut naggat. 2.2.1.3-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 27 -mut (§ 8, imm. 5)

Aalajangersagaq *§ 8, imm. 5,*siunnersuutigineqartoq nutaajuvoq. Aalajangersakkami aalajangiunneqarpoq, sulisitsisumiit sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq, sullivimmilu isumannaallisaanermut eqimattaq suleqatigiinneranni ataqatigiissaarinermik periarfissinneqassasut.

Aalajangersakkami § 8, imm. 5-mi, siunnersuutaasumi, malitseqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliap, sullivimmilu isumannaallisaanermut eqimattat suleqatigiinnerinni ataqatigiissaarinermik sulisitsisumiit periarfissiinerup erseqqissarneqarnera. Tamanna malitseqarpoq, ilaatigut, ataqatigiissaarineq sulinerup nalaani pisinnaaneranik, sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliaq, sullivimmilu isumannaallisaanermut eqimattat suleqatigiinnerinnut ataqatigiissaarinermut periarfissaqarnerup pinissaa, ass.: ataatsimiinnerni, oqarasuaatikkut, e-mailikkut attaveqatigiinnerni il.il.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.2.4.-mut, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 28-31-mut (§ 9, imm. 1-3)

Inatsisip § 9, imm. 1-mi aalajangersagaani atuuttumi takuneqarsinnaavoq, isumannaallisaanermut sinniisut suliaannut, isumannaallisaanermut

sinniisuniit aningaasarsiatigut annaasanut ajunngitsorsiassanut, sulisitsisumiit aningaasartuutigineqassapput, takuneqarsinnaasumi aningaasartuutit, isertitanillu annaasat, isumannaallisaanermut pikkorissarnernut pisariaqartunut peqataanernut il.il. assigisaanik atuuppoq, sulisunut aqutsisuniit isumannaallisaanermut pikkorissarnernut il.il. peqataasarnissaat pisariaqartoq. Takuneqarsinnaavoq, aalajangersakkani atuuttuni, inatsisip § 9, imm. 2-ani, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aalajangersaavigineqarsinnnaasumi, tamakkiisumik imaluunniit aningaasartuutit ilaannik matussusiinikkut naalagaaffimmiit taperneqarsinnaasuni, isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut ilaasortaniit ilinniarnermut peqataanermi. Inatsisip § 9, imm. 3-ani, aalajangersakkami atuuttumi takuneqarsinnavoq, isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut ilaasortat, sorarsitaanissamut allatulluunniit millisaaffigineqarnermut illersugaanerat, assigaa sulisunut sinniisit oqaaseqartartuusullu pineqartunut, assigisaaniluunniit suliffinni.

Allannguutissatut siunnersuutaasuni, aalajangersakkani § 9, imm. 1-3-mi, malitseqarpoq, ”isumannaallisaanermut sinniisit” allanngortinneqassaaq ”sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit”, ”isumannaallisaanermut sinniisi” allanngortinneqassaaq ”sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisi” ”isumannaallisaanermut pikkorissarnerit”, ”isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup” allanngortinneqassaaq imaalillugu ”sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup” aamma ”isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup” allanngortinneqassaaq imaalillugu ”sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqisuussaq”.

Aalajangersakkami § 9, imm. 1-3-mi allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasut, malitseqassapput oqaatsitigut allannguinikkut, taaguusersuineq nutaaq malillugu.

Inatsisissatut siunnersuutaasoq naggat. 2.2.1.3.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 32-mut (§ 9 a)

Aalajangersagaq *§ 9 a* nutaajuvoq. *Imm. 1 -*mi Siunnersuutigineqarpoq, sulisitsisumiit pisussaaffigineqassasoq, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut ilaasortat sullivimmi isumannaallisaanermut ilinniar- neq pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq ingerlanneqassasoq. Ilinniagaq pin- ngitsoorneqarsinnaangitsoq toqqaannartumik inatsisiniippoq. Ilinniarneq pinngitsoorneqarsinnaanngitsoq sullivinnut tamanut atuuppoq, ingerlate- qqinneqartassallunilu nutaanik qinerseqqittoqarnerani, sullivimmi allami atorfininnernut atatillugu.

§ 9 a*, imm. 2-*mi, sullivimmut avatangiisinullu ilinniakkamut pinngitsuu- gassaanngitsumut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisiniit sulisunullu aqutsisunut, beskæftigelsesministerimut malittarisassanik aalajangiussinermut pig- innaatitsissut tunniunneqassaaq,

Ilinniakkamik pinngitsuugassaanngitsumik ataqatigiissaarisunut akuersis- sutip aaqqissuussaaneranut, malittarisassanik aalajangersaanermut, pig- innaatitsissutip atorneqarnissaa eqqarsaatigineqarpoq.

Inatsisisssatut siunnersuutip naggat. 2.2.4.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 33 -mut (§ 10)

Aalajangersakkami atuuttumi § 10-mi, malitseqarpoq, suliffeqarfimmiit sul- livimmut isumannaallisaanermut aaqqissuussinermut, suliamut ili- simasalimmik ikiorneqarnermut, beskæftigelsesminiserimiit malittarisas- sanik atulersitsisoqarsinnaavoq, sulisunut isumannaassuseq peqqissuserlu eqqarsaatigalugit.

Inatsisissatut siunnersuummut *§ 10, 1. pkt.-*mi malitseqarpoq, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu ilisimasaqarneq

pisarialik, sulisitsisumiit isumagineqarsinnaanngippat, sulisitsisoq pisussaa- voq avataaniit suliamik ilisimasalimmik aggertitsissalluni pisussaaffigaa, sullivimmi avatangiisit sulisunut isumannaatsuunissaat qulakkeerniarlugu. Aamma malitseqarpoq, aalajangersakkami siunnersuutaasumi *§ 10, 2. nag- gat.,-*mi, beskæftigelsesministerimiit tamatumunnga malittarisassali- inermik.

Aalajangersagaq siunnersuutaasoq § 10, 1. naggat-mi, malitseqassaaq, inatsimmi erseqqissarneqassasoq, sulisitsisumiit pisarialimmik suliamut ili- simasalimmiit, sullivimmi isumannaallisaanerup peqqissutsillu isumagineqarnissaa, suliffeqarfimmi sulisitsisumiit sullivimmi isuman- naallisaanerup peqqissutsillu pisariaqartup isumagineqarnissaa isumagineqarsinnaanngippat, sulisitsisumiit avataaniit ilisimasalimmik ikiorteqarnermik anguniarneqassaaq. Pisinnaatsitsissummut aalajanger- sagaq siunnersuutigineqaartoq § 10, 2. naggat.-kkut, malittarisassanik atu- utsitsilernermut periarfissaliineqassaaq, siunnersuinerup annertussusaanik, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit, nakkutilliinermut pulaarnermut ata- tillugu, suliffeqarfiit ujaasinissamik tamatumunngalu atuinissamut naalakkerneqarsinnaapput, takuneqarsinnaasumi, piffissami aalajangersi- masumi, sullivimmi avatangiisit ajornartorsiutaanik aalajangersimasumut aaqqiiniarnermut siunnersorneqarnermut tunngavinnik atuutilersitsinermik.

Nr. 34 -mut (§ 11 a, imm. 2, 1. naggat.)

Inatsisip aalajangersagaani § 11 a, imm. 2, 1. naggat. -mi atuuttumi takune- qarsinnaavoq, sullivimmik nalilersuineq suliffeqarfiup sullivimmi ava- tangiisaanni ajornartorsiutinik naliliinerup annertussusilerneqassaaq, qanoq tamakkua iluarsiivigineqassanersut.

Aalajangersakkami siunnersuutigineqartumi *§ 11 a, imm. 2, 1. naggat-*mi, malitseqarpoq, sullivimik nalilersuinerup annertussusaata aalajangiivigi- neqarnera, sullivimmi avatangiisini ajornartorsiutit, qanoq iliornikkut aaqqiivigineqarnissaannut qimerluuinikkut, pitsaaliuinermut tunngaviusut malillugit, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisiniittut malinnerisigut.

Allannguutissatut siunnersuummi § 11 a, imm. 2, 1. naggat-mi erseqqissar- neqassaaq, APV-p (kalaallisuunngorlugu: SN)-p suliarineqarnerani, tun- ngaviit sisamaasut saniatigut, tak. inatsisip § 11 a, imm. 2, nr. 1-4-ani, sul- liviup sulinermi avatangiisaasa ajornartorsiutaanik pisariaqartumik aaqqiiviginissaanik qimerluuinikkut pissaaq, sullivimmi isuman- naallisaanermut inatsisit malinnerisigut. Sullivinni isumannaallisaanermut inatsiseqarnermi, tunngaviusunik pitsaaliuinermut innersuussutigineqarne- rat, nalinginnaasumik pitsaaliuinermut tunngaviit pineqarput, ullumikkut takuneqarsinnaasumi ilanngussaq 1-mi Kalaallit nunaanni Sullivimmi nalilersuinermut aalajangersakkami (aalajangersagaq nr. 1168, oktobarip 8.- nni 2007-meersoq).

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.3.1.-mut oqaaseqaatit nalingin- naasut innersuussutigineqarput.

Nr. 35-mut (§ 11 a, imm. 3)

Inatsisip aalajangersagaani *§ 11 a, imm. 3,-*mi atuuttumi takune- qarsinnaavoq, sulisitsisup isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut akuliuttussaanera, imaluunniit sulisuni pilersaarusiortut, piareersaasiortut, suliamillu naammasinniisut, kiisalu sullivimmik nalilersuinermik malitse- qartitsinermik.

Aalajangersakkap *§ 11 a, imm. 3-*p allanngortinneqarnissaanik siunner- suutaasumi, malitseqarpoq, ”isumannaallisaanermi aaqqissuussaaneq” al- lanngortinneqassasoq imaalillugu ”sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq”.

Allanngortinnissaanik siunnersuutigisami, aalajangersakkami i § 11 a, imm. 3-mi, inatsisissamik siunnersuummi taaguusersuineq nutaaq malillugu, oqaasiliornertaanik allannguinikkut malitseqaannassaaq.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2.2.1.3.-mi oqaaseqaatit nalingin- naasut innersuussutigineqarput.

Nr. 36-mut (§ 15 a)

Siunnersuutigineqartoq *§ 15 a* nutaajuvoq. Aalajangersakkami aalajangiun- neqarpoq, sulisitsisumit sanaartorfiusumi suliamik ingerlatsinermi naammassineqassasoq imalunniit sanaartorfimmi suliaq naammassineqas- sasoq, pisussaaffiuvorlu suleqataaffigineranik eqqanaarinninneq, aki- sussaaffik pisussaaffillu sanaartortitsisup pilersaarusiornermut killiliussami aammalu ataqatigiissaarinermi peqataaffigimmagit, ingerlannerata siuner- tarisaani, uuma ataani ilaatigut isumaqatigiissutigineqartut sanaartortitsisoq peqatigalugu pilersitsineq il.il. isumannaallisaanermut tunngasut ataatsi- moorluni piffimmi malinneqassammata. Malitsigisaanik, sulisitsisut sanaar- torfimmi isumannaallisaanermut peqqissutsimullu, sanaartortitsisut ataqatigiissaarisuiniit ataatsimiinnissanut aggersaanernut peqataasarnissaat aalajangersakkami qulakkeerneqassaaq.

Isumaqarpoq, sulisitsisumiit malinneqassaaq, sanaartortitsisut ataqatigiissaarisuiniit, sanaartortitsisup piersaarusiornerinnut, killiliinernut ataqatigiissarinermullu tunngasut, sulisut isumannaannissaannik peqqinnis- saannillu siuarsaaneq sulisitsisumiit eqqarsaatigineqartariaqarnera. Sulisitsisuniit sanaartortitsisut ataqatigiissaarisuiniit innersuussat ataqqineqarnissaa isumaqarpoq, sulisitsisut sanaartorfimmi piareersaasior- nerminni, aaqqissuussinerminni suliamillu naammassinniinerminni, sanaar- tortitsisut ataqatigiissaarisuinniit innersuussutigineqartunut ilaatinneqas- sammata. Sanaartortitsisut ataqatigiissaarisuiniit innersuussutit sulisitsis- uniit malinneqarnissaannik piumasaqaataanngilaq, sulisitsisumiimmi sulisitsisutut akisussaaffiummat, sullivimmi isumannaallisaanermut tun- ngasunut malittarisassat, takuneqarsinnaasumi, sanaartorfimmi sulisunut tunngasut.

Aalajangersakkami pisussaaffik allanngortinneqanngilaq, sulisitsisumiit pi- areersaasiorneq, suliamillu aaqqissuussineq, isumannaalisaanermut-

peqqissutsimullu tunngasut tamakkiisumik isumannaannissaat naammassi- neqarniassammat, tak. sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit § 31, ima- luunniit pisussaaffik inatsimmi § 15-mi naapertorlugu, sulisitsisuniit suleqatigiissutigineqartussaanera, sullivimmi pissutsini tamanut peqqis- sutsimut qulakkeerinninneq, sullivimmi ataatsimi sulisunut. Inner- suussutigineqarpoq, aalajangersakkami allannguutissatut siunnersuutigi- neqartumi § 2, imm. 3, nr. 1-mi, sulinermut, sulisitsisumiit suliarineqartunut aamma atuummat.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.3.2.-mut oqaaseqaatit nalingin- naasut innersuussutigineqarput.

Nr. 37-40 - mut(§ 16, imm. 1-2)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit aalajangersagaanni atuuttuni *§ 16, imm. 1-*mi*,* takuneqarsinnaavoq, sulisitsisumiit sulisut isuman- naallisaanermut sinniisai, sulisunullu sinniisut, pineqartunut Sullivinni nak- kutilliisuniit naalakkiutinik ilisimatinnissai, isumannaallisaanermut sinniisut, sulisunullu sinniisut allat, tamatuminnga noqqaassuteqarnermik saqqummiussisuniit, assigisaanik atuuppoq.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 16, imm. 1, 1-2. naggat.,* Sullivimmi nak- kutilliisoqarfimmiit aalajangiussanut aamma ilaatinneqassasoq.

Tamanna isumaqarpoq, siunissami sulisitsisut pisussaaffigilissagaat, pineqartunit sulliviusumi , sulisuni sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit, sulisunullu sinniisit, Sullivinni nakkutilliisuniit aalajangiussanik ilisimasaqarnissaannut pisussaaffeqarnikkut, aalajangiivigineqartuni qanor- luunniit ilusilinni, ass.: iliuusissamut pisussaaffeqanngitsumik aalajan- giivigineqarneq. Sullivimmi avatangiisinut sinniisuniit, sulisunullu sinniis- uniit noqqaassutigineqartunut, assinganik atuuppoq.

§ 60, imm. 1-p allannguuteqarnissaanut siunnersuummut, siunnersuutip atassuteqarneranik isigineqassaaq.

Aalajangersakkami atuuttumi *§ 16, imm. 2-*mi, takuneqarsinnaavoq, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut- peqqissutsimullu imaluunniit sulisunut sinniisinik peqanngitsuni, sulisut naalakkiutaasumik imm. 1, 1. naggat. malillugu ilisimatinneqassapput.

*§ 16, imm. 2* -mi siunnersuutigineqarpoq, allannguinerup malitsianik § 16, imm. 1-mi, aalajangesagaq aamma Sullivinni nakkutilliisuniit inerniliussat pineqassammata.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.6.6.-mut oqaaseqaatit nalingin- naasut innersuussutigineqarput.

Qulaani allannguineqassaaq »isumannaallisaanermut sinniisit« imaalillugu

»sullivimmi avatangiisinut sinniisit« inatsisissatut siunnersuummi taaguusersuinerup nutaap malitsigisaanik.

Inatsisissatut siunnersuutaasumut, naggat. 2.2.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 41 -mut (§ 17, 2. naggat.)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit aalajangersagaanni atuuttuni *§ 17*-mi takuneqarsinnaavoq, Sullivinni nakkutilliisuniit piumasarineqarpat, imaluunniit pissutsit peqqutaappata, sullivimmi pissutsinut isumannaallisaanikkut- peqqissutsikkullu tamakkiisumik isumannaatsuunersut sulisitsisumiit immikkut ilisimasalimmiit paasineqarnissaanik isumagineqassaq.

Siunnersuutigineqarpoq, aalajangersagaq *2. naggat.-*mik ilaneqassasoq, kingornalu Sullivinni nakkutilliisuniit misissuisoqarnissap naalakkiutit, ingerlanneqarnissaanik, piaartumik, piffissaliussarluunniit sioqqullugu pinissaanut.

Tamanna isumaqarpoq, Sullivinni nakkutilliisuniit, naalakkiummik naammassinniinermut ulluliussinermik aalajangiissasut, § 17 malillugu.

Ulluliussinerit aalajangiunneqassapput sullivinni isumannaallisaanermut inatsit § 60 malillugu, ilaatigut pineqarput, Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit inerniliussanik naammassinniineq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.6.1.-mut, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. -mut (§ 17 b)

Aaljangersagaq siunnersuutigineqartoq *§ 17 b* nutaajuvoq. Siunnersuutigineqarpoq, beskæftigesesministerimiit, sulisitsisup pisussaaffiinut, suliffeqarfimmi, napparsimaneq peqqutigalugu sulisut sulinngitsoortarnerannut aalajangersakkanik atuutsilersitsisinnaanermut pisinnaatitaaffiliineqarsinnaavoq, suliffeqarfimmi sulinermi isumannaallisaanermut peqqissutsimullu atuuttussamik.

Pisinnaatitsineq atorneqarsinnaavoq, malittarisassanik atuutsitsilernikkut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqisuussamut patajaallisaataasutut atorneqarluni, ass.: suliffeqarfiup sullivittut nalilersorneqarnerani, napparsimalluni peqanngittarnermut malittarisassaliinikkut.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2.3.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 43-mut (§ 17 c)

Siunnersuutigineqartoq *§ 17 c* nutaajuvoq, kisiannili aalajangersakkami atuuttumiit § 17 b-miit ingerlateqqitaalluni. Aalajangersagaq malitseqarpoq, inatsisit aalajangersagaanni atortinneqartuni, sulisitsisumiit pisussaaffiit, assigisaanik atuuffeqarput, suliffeqarfimmi aqutsisuusumut, imaluunniit aqutsisooqataasumut.

Suliffeqarfimmi aqutsisoq ima paasineqassaaq, siulersuisuni ilaasortaq, allaffissornikkut aqutsisuusoq, allatulluunniit inunnut aqutsisuusoq,

tamanut nalinginnaasumik piginnaasalik. Uani pineqarpoq, suliffeqarfimmi qullersatut aqutsisoq.

Pisortaqarfinni oqartuussaasuni, aalajangersimaqqissaartumik aaqqissuussivigineqartussaapput, suliffeqarfiup kimit qullersatut aqunneqarneri, suliffeqarfimmi kina qullersat ilaattut aqutsisutut inissisimanersoq, aammalu suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut inatsisini aqutsisutut inissisimanersoq.

Tamanna aamma malitseqarpoq, pinerlunnikkut inatsisitigut pineqaatissiinerit inunnut pineqartunut, malittarisassat assingi malillugit sulisitsisoq pineqaatissinneqassaaq. Aalajangersagaq § 17 b-p atuuttup assigiinnarpaa, Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.3.4.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 44 -mut (§ 21, imm. 2)

Siunnersuutigineqarpoq *§ 21, imm. 2-*mi »isumannaallisaanermut eqimatttaq« imaalillugu allanngortinneqassasoq: »sullivimmi isumannaallisaanermut eqimattaq«. Uani pineqarpoq, oqaatsitigut allannguineq, taaguusersuutit nutaat malillugit, inatsisissatut siunnersuummi paasititsissutigineqarput.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2.2.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat 2.2.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 45-mut (§ 28)

Inatsisini *§ 28*-mi takuneqarsinnaavoq, teknikkikkut atortorissaarutinut inatsisit §§ 24, 25, 27 aamma 29, imm. 2.mi, aamma atuuffeqarmata, pi- sititsisunit il.il. akuutissanik atortussanillu atuuffilinnut, isumannaallisaa- nermut peqqissutsimullu ulorianaateqarsinnaasunik.

Siunnersuutigineqarpoq, aalajangersakkami *§ 28-*mi »Makkununnga ulo- rianaateqarput«, Ilanngunneqassaaq » Imaluunniit ajoqusiisinnaavoq«.

Allannguutissatut siunnersuutigineqartoq isumaqarpoq, inatsisini § 38, stk. 1 og § 39, stk. 2, 4, 5 og 6-mi oqaaseq atorneqartoq assigalugu atorneqas- sasoq.

Nr. 46 -mi (§ 33, imm. 1, nr. 2)

Inatsimmi § 33, imm. 1, nr.2-mi, inummut illersuutinut, sullisinullu atisa- nut immikkuullarissunut, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aa- lajanagersaanermik piginnaatitaaffigineqarpoq. Piginnaatitaaneq taanna Kalaallit Nunaanni sulianik naammassinniinermut aalajangersakkameer- poq, ilaatigut, aalajangersagaq imaqarpoq, inummut illersuutinut, sullisi- nullu immikkuullarissunut aningaasartuutit sulisitsisumiit anin- gaasartuutigineqartussaapput.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 33, imm. 1, nr. 2*-mi »atisat sullisit« ikkunneqas- saaq », takuneqarsinnaavoq, tamatumunnga aningaasartuutit kiminngaaniit akilerneqartassanersut«.

Allannguutissamik siunnersuutigineqartoq, beskæftigelsesministerimiit pe- riarfissaliinikkut tamatumunnga malittarisassanik aalajangersaaneq erseqqissaaneruvoq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.5.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaa- sut innersuussutigineqarput.

Nr. 47-48 -mut (§ 33, imm. 1, nr. 3-7)

*§ 33, stk. 1, nr. 3*-mut atuuttumut, aaljangersakkat kingulliit tulliata normo- raa, naggaserneqassallunilu oqaatsimik »kiisalu« aalajangersakkami nr. 4-p naggatiginera pillugu. Allannguutissamik siunnersuutaasumi nr. 3, nag- gataap tulleriunnaassavaa, taamaattumik »kiisalu« atorunnaartariaqarpoq.

Allannguutaasoq nr. 3-mi, piviusunik allannguinernik kinguneqanngilaq.

Kalaallit Nunaanni Sullivimmi inissitsititerinermut il.il. aalajangersakkanik peqareerpoq, aalajangersagarlu Kalaallit Nunaanni sanaartorfinnut, sullivin- nut assigisaannullu, suliffeqarfinni tamani eqqortunik atortoqarnissamut, ikiueqqaarnermut atortunut malittarisassat.

Siunnersuutigineqapoq, piginnaatitsissut § 33, imm. 1-miittoq, nutaatut *nr. 4*-nngornissaanik, timikkut tarnikkullu ikiueqqaarnissamut tunngasunut pisariaqartumik malittarisassanik aalajangersaaneq periarfissaqalissammat.

Aalajangersakkamik siunnersuuteqarnermi, ikiueqqaarnermi allaffissornik- kut malittarisassat pioreersut, periarfissiissutip erseqqissarneqassarneqar- nerani, ikiueqqaarnrmut malittarisassat nutaamik allaffissornikkut aalajan- gersarneqarnerinut pilersitsinermut periarfissiissut pilersinneqassammat. Maannamut ikiueqqaarnermut malittarisassat periarfissiissummiipput § 35- mi, sulliviit inissitsitigaanerinnut tunngasuni.

Tamanna kinguneqarpoq, timikkut tarnikkullu ikiueqqaarnermut ass.: ajutoornerni, imaluunniit pilersitsinermut suliniutinik ineriartortitsinermut, sulinermi immikkuullarissumik kinguneqarsinnaasuni, malittarisassanik aa- lajangersaanermik.

Siunnersuutigineqarpoq aamma, § 33, imm. 1-mut, nutaatut *nr. 5-*p ikkun- neqarnissaa, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aalajangersaa- nermik periarfissiinikkut, inunnik timikkut tarnikkulluunniit pissutsinik, ajutoortoqarsinnaaneranut napparsimalersinnaanermilluunniit sullivinni as- sigiinngitsuni ulorianartorsiornermik nassataqarsinnaasuni.

Tamanna isumaqarpoq suliniutit inunnit sulinikkut timikkut tarnikkulluun- niit, suinermi ajutoornermut napparsimalernermulluunniit annertusaaner- mik nassataqarsinnaasunut suliniutigineqarneranut, beskæftigelsesministeri malittarisassanik aalajangersaasinnaavoq.

Siunnersuutigineqarpoq § 33, imm. 1-mi *nr. 6* nutaatut ikkunneqassasoq, sulisut kisimiitillugit sulisinnerinut killiliinernut beskæftigelsesministeri- miit malittarisassanik aalajangersaanermik piginnaatitaaffiliinikkut.

Tamanna kinguneqassaaq, sulisuni kisimiilluni sulisitsisinnaanermut, malittarisassanik aalajangersaanermut, beskæftigelsesministerimiit pisinnaatitsissummik.

§ 33, imm. 1, *nr. 4*.mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, *nr. 7* -nngornera, Beskæftigelsesministerimiit, isummannaannissamut peqqinnissamulluunniit malittarisassanik aalajangersaanermik, sulinerup ingerlariaasissaata suliarineqarnissaa, sulinerup ingerlarnga, suleriaatsillu piareersarneqarnissaannik pisariaqarneri, pilersaarutit allannguutillu taamaattut, suliarineqannginnerinni, Sullivimmi nakkutilliisunut saqqummiunneqassapput, oqaaseqarfigineqarlutik akuerineqarlutillu.

Siunnersuutigineqarpoq, § 33, imm. 1, nr. 4, *nr. 7*-mut nuunneqassasoq, aalajangersakkap katiterneqarnerata isikkua, qulaani taaneqartunut erseqqinnerusumik aalajangersaanermi tulluarnerummat, tulleriiaarnerinni kingullertut inississallugu, suut naammassineqarsimasussatut piumasaqaataanerinnut, sulinerup piareersarneqarnera pilersaarusiornera, naammassineralu tamakkiisumik isumannaatsuunissaanut,

beskæftigelsesministerimiit allaffissornikkut malitttarisassanik aalajangersaaneqarsinnaavoq.

Nr. 4-mi allannguutit malitseqanngillat piviusunngortitassanik allannguinernik, kinguneranillu nr. 7-nngortinneqarpoq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.4-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 49 -mut (§ 35, imm. 1)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit aaajangersagaanni *§ 35,* imm*.* 1-mi, aalajangiullugit inissitanik inissitsiterinermut, taamaakkallartitanut, paarlakaattumik sulinermut, silami suliffinnut, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, takuneqarsinnaasumi, immikkut suliniutit qaqqami suliaqarnernut tunngasuni.

Siunnersuutigineqarpoq, § 35, imm. 1, assersuutitut ikkunneqassasoq, malittarisassat sorliit, suliffeqarfimmut tunngatillugu, beskæftigelsesministerimiit aalajangersaavigineqassanersut. Ima paasisassaavoq, § 35, imm. 1-mut inissinneqarluni, ministeri makkununnga malittarisassanik aalajangersaasinnaanngorlugu

* 1. ini suliffiusoq, qilaap tungaanut portussusilik, ini qalialik, naqqit, iikkat, qaliat, qaamanera, kiassuseq/nillissuseq, silaannarnera nipilu,
  2. atugarissaarnissamut suliniutit il.il., takuneqarsinnaasumi isersimaartarfiit- nerisarfiillu, atisaasiviit, atisalersortarfiit, perusuersartarfiit, errortartarfiit- uffarfiillu, kiisalu sinittarfiit issiaviillu, aamma
  3. anisarfiit, takuneqarsinnaasumi aqqutigisartakkat, majuartarfiit anisarfiillu

Tamanna isumaqarpoq, inatsisini assersuutitut imaqassaaq, beskæftigelsesministerimiit malittarisassat sorliit aalajangersarneqassanersut, sullivimmut tunngasut. assersuutit makkuusinnaapput, aalajangerlugit ikkutat, utaqqiisaagallartut,

paarlakaattumik, silamilu sulliviit, takuneqarsinnaasumi, qaqqani sulinerit. Assersuutit tulleriiaarnerisigut ersersinneqassapput. Aamma malittarisassanik aaajangersaaneqassaaq, suliffeqarfimmi ass.: eqqiluisaarneq.

Allannguutissatut siunnersuutaasumi, inatsisini pissutsit allanngortinneqarnissaat siunertaanngilaq.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2.5.1.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 50 -mut (§ 35, imm. 3)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsimmi atuuttumi, periarfissatuaavoq, sulliviup inissitsiterneqarneranut sulisitsisumut piumasaqaat, attartortutut illorsuarmillu ininillu attartortutut atuinermut.

Siunnersuutigineqapoq, *imm. 3* nutaatut, *§ 35*-mut ikkunneqassasoq, kingornalu beskæftigelsesministeimiit § 35, imm. 1 naapertorlugu, sullivimmut tunngasut, illulianik, ininik, areal-inillu il.il. attartortunut, malittarisassanik aalajangersaaneqarnissaa.

Tamanna maanna kinguneqarpoq, sullivimmi inissitsiterisunut toqqaannartumik piumasaqarfigineqarsinnaanerinnut periarfissiissummik atuutsitsilersinnaalerneq, illumut inuussutissarsiornermi suliffeqarfiusumut, attartortitsisunut.

Aalajangersagaq illorsuarnik ininillu attartortitsinerinnarnut atuutinngilaq, aammali areal-inik allanillu sullivinnik, ass.: qamutaasat peqqumaasivinnik attartortitsinernut atuuppoq.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.5.1-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 51-mut (kapitali 6-mut qulequtaq)

Kapitali 6-p qulequtaani takuneqarsinnaavoq, kapitalimi pineqartut, teknikkikkut atortorissaarutit.

Siunnersuutigineqarpoq ilanngunneqassasoq »il.il.« *kapitel 6kapitali 6- mut qulequttami*.

Allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasumi erseqqissarneqarpoq, kapitalimi aamma aalajangersakkanik imarnera, inummut illersuutinut tunngasut.

Naggat. 2.5.3. -mut, inatsisissatut siunnersuutaasup oqaaseqaataanut nalinginnaasut innersuussutigineqarput, aamma nr. 52 aamma 53 oqaaseqaatini immikkut taasarialinni.

Nr. 52 -mut (§ 36, imm. 1)

§ 36, stk. 1, 1. naggat. Oqaaseq atorneqartoq, teknikkikkut atortorissaarutit pineqarput, assersuutitaqanngitsumik, oqaatsimi suna pineqarnersoq.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 36, imm. 1, 1. naggat*. -mi, »Teknikkikkut atortut« taarsiullugu »Maskiinat, maskiinanut taartissamaatit, puut, sanariikkatut/ilusileriikkatut ilusilersukkat, apparaatit, atortussat, sananermut atortut, allallu teknikkikkut atortorissaarutit inunnullu illersuutit«.

Allannguutissatut siunnersuutaasoq, Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini, oqaatsitigut nalunaarsorneqarnissaanut allannguineruvoq, oqaasiliornera, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisaannut tulluartuusussaanera pillugu.

Teknikkikkut atortunut assersuutit, aalajangersakkamut ikkunneqarnissaannik siunnersuutigineqartut, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatssisaanni 1975-miit takuneqarsinnaanikuupput, aalajangersagaq eqqunneqarnerani. Sananermut atortut, inummullu illersuutinut tunngasut, qallunaat aaljangersagaanni 2012-mi ilanngunneqarpoq, allaffissornermi suleriaatsimi aalajangersimasumik nalunaaqutsikkatut. Siunnersuutaasumi siunertarineqarpoq, assersuutit erseqqissarneqarnerisigut, teknikkikkut atortut annertussusaannik,

aalajangersakkami pineqartumi. Malitsigisaanik erseqqissaavigineqarpoq, inummut illersuutit aalajangersakkami pineqarneri. Sullivimmi nakkutilliisut suleriaasaannut tunngasunik allannguineqarnissaa, allannguinermi siunertaanngilaq.

Nr. 53 -mi (§ 37, imm. 1)

§ 37, imm. 1-mi takuneqarsinnaavoq, beskæftigelsesministeimiit, teknikkikkut atortunut malittarisassanik atuutsitsilersinnaaneq.

Kapitalip qulequtaanut tallisinneranut ilassutitut siunnersuutaavoq, »il.il.« siullerpaamik oqaaseq »teknikkikkut atortortut« aalajangersakkap *§ 37, imm. 1-*p aallartinneraniissaaq.

Allanngortinneqarnissaanik siunnersuutigineqartumi erseqqissarneqarpoq, pisinnaatitsissummut aalajangersakkami aamma pineqarmat, inummut illersuutit.

Inatsisissatut siunnersuummi naggat. 2..5.3.-mi oqaaseqaatit nalinginnaasut aammalu nr. 51 aamma 52 immikkut oqaaseqaatit innersuussutigineqarput. Til nr. 54 (§ 39 a og § 39 b)

Ad *§ 39 a*

Inatsisini §§ 28-29-mi atuutsinneqarpoq, pisiffigisartakkanut pisussaaffiit, piareersaasiortunut, siunnersortinullu il.il. pineqarput, akuutissat atortus- sallu atuuffillit, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu ulorianaateqarsin- naasut. § 24, imm. 3-mi takuneqarsinnaavoq, akuutissanik atortussanillu eqqussuisut, sanaartortullu, Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit pi- umasaqaatinik, imaluunniit pissutsinut peqqutaasunut atassuteqartumik, mi- sissuineqassaaq, misiligutinillu tigusineqarluni. § 39-mi tamatumunnga pisinnaatitsivoq, malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaaneranik, ilaatigut akuutissanik atortussanillu sananeqarfiiniit, poortorneqarneri, meqqilerneqarneri, qaleriiaarneqarneri, angallanneqarneri atuuffiilu, sana- neqarnissaannut inerteqqut, akuutissat ulorianaatillit atorneqarnissaannik akuerisaasimanngippata taarsiivigitinneq.

Siunnersuutigineqarpoq, nutaatut *§ 39 a*-mik, aalajangersakkamik atuutiler- sitsinissaq, sanaartortunik, eqqussuisunilluunniit misissuisoqarnissamut nalunaaruteqarnissamullu, akuutissat atortussallu, Sullivimmi nakkutil- liisoqarfimmiit misissorneqartussaanerinik nalunaarutigineqartussaanerin- illu, malittarisassamik aalajangersaanermik pisinnaatitaaffiliinikkut

Aalajangersakkami periarfissaalissaaq, pisinnaatitaaffimmut ilassutaasoq, inatsisineereersoq § 24, imm. 3, katititerneqarlni §§ 28-mi aamma 29-mi, akuutissanik atortussanillu eqqussuisunut sanaartortunullu, minissuisoqar- nissamik, misiligutinillu tigusinissanut, Sullivimmi nakkutilliisuniit pi- umasaqaatigineqartussamik, imaluunniit pissutsini peqqutaatinneqarpat, tamatumunnga attuumassuteqarnera.

Nalunaaruteqarsinnaatitaaneq atuussinnaasariaqarpoq, ass.: akuutissanut atortussanullu tamanut, akuutissanut atortussanullu ataasiakkaanut, akuutissanut aalajangersimasunut imaluunniit akuutissanut atortussanullu immikkut atuuffilinnut.

Aalajangersakkami oqaatsip nipaa, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini aalajangersagaanni assigaa. Qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarneranni periarfissaliissutaavoq, Sullivimmi nakkutilliisoqarfiup atortussanut allattorsimaffiinut nalunaaruteqarnermut malittarisassanik aalajangersaanermut atorneqarneratigut. Ilanngussatut Kalaallit Nunaanni malittarisassanik atuutilersitsineq, Kalaallit Nunaanni atortunik nalunaarsuinermik assinganik pilersitsineq tulluartuunngilaq.

Ad *§ 39 b*

Inatsip § 39, imm. 1, nr. 3-ani atortinneqarpoq, beskæftigelsesministerimiit isumanaallisaanermut quppersakkanut aalajangersakkanik atulersitsisinnaanera, teknikkikkut datablade-nut assigisaannullu, akuutissanut atortussanullu tunngasunut. Pisinnaatitsissut ilaatugut, Kalallit nunaannut akuutissanut atortussanullu aalajangersakkani teknikkikkut databladenut malittarisassanik aalajangersaanermut atorneqarsinnaavoq.

Siunnersuutigineqarpoq, aalajangersakkamik *§ 39 b*-mik nutaamik ikkussisoqarnissaanik, teknikkikkut databladenut assigisaannullu aalajangersakkanik atulersitsinermut piginnaatitaaffiliinikkut, sullivimmi avatangiisinut isumannaassutsimut peqqinnermullu, akuutissat atortussallu sunniutaasa paasissutissartai pingaaruteqartut tamaasa imaqaritinnerisigut.

§ 39 a-mi imaqarpoq, pisortaqarfinnut paasissutissanik, aalajangersakkami pineqarput atuisunut paasissutissat. Pisinnaatitsissummut aalajangersagaq, sanaartortunut eqqussuisunulluunniit, akuutissat atortussallu ulorianassusaannut pisussaaffimmik tunineqarnerannik periarfissiissutaavoq, teknikkikkut databladenik assigisaannillu

nassitsinermi isumagissavaat tamakkununnga paasissutissat, suut sulissutigineqassanersut, pitsaaliuinermut imaluunniit akuutissat inissinneqarnerinut tunngasut, angallanneqarneri, akuutissanik allanik akoorneqarneri, piujunnaarsinneqarnerinulluunniit paasissutissat.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.5.4.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput

Nr. 55 -mut (§ 42, 2. naggat.)

Inatsisip *§ 42*-anni, aalajangersakkami atuutttumi takuneqarsinnaavoq, § 40, ullormut qasuersaarneq aamma § 41 sapaatip akunneranut sulinnginneq ulloq unnuarlu kaajallallugu force majeure-kkut pisariaqassappat pinngitsoortinneqarsinnaavoq. Pinngitsoortitsineq nakkutilliinermut atuakkami eqqaamasassatut allanneqassaaq, allatulluunniit uppernarsaaserneqarluni.

Siunnersuutigineqarpoq, § 42, *2. naggat*. »nakkutilliinermut atuakkanut allanneqassaaq, allatulluunniit assinganik uppernarsarneqassaaq« allanngortissaaq »allaganngorlugu uppernarsarneqassaaq«.

Tamanna kinguneqarpoq, avaqqutsineq § 40-meersoq, ullormut qasuersaarneq aamma § 41sapaatip akunneranut ullormik unnuarmillu sivisussusilik allaganngorlugu uppernarsarneqassaaq, kisiannili allatigut, nakkutilliinermut atuakkap avataatigut, ass.: qarasaasiakkut allanneqarneratigut.

Avaqqussinermut allaganngorlugu uppernarsaasiorneq, isumannaallisaanermut aaqqissuussami pigineqassaaq (sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut naggat. 2.2.1.3.-miallanngortinneqarnissaanut siunnersuutaasoq) imaluunniit suliffeqarfimmi sulisuusut, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermik pilersitsinissamik pisussaaffeqanngitsut. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq sulisuusulluunniit aamma periarfissinneqartariaqarput,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| avaqqussinerup | allanneqarnissaa. | Avaqqussinerit |
| uppernarsarneqarnissaanik | , Sullivimmi | nakkutilliisuniit |
| piumasarineqarsinnaavoq. |  |  |

§ 42-mik allannguinissamut siunnersuut, isigineqassaaq, inatsisissatut siunnersuutip § 1, nr. 66-p allanngortinneqarnissaanut atassuateqarneratut

isigineqassaaq, kingornalu, nakkutilliinermut atuakkamut tunngasup atorunnaarnissaanut aalajangersakkami § 61 atuuttumi.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.3.5.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.aamma nr. 66-mi immikkut oqaaseqaatit.

Nr. 56 -mut (§ 49 a, imm. 2)

*§ 49 a, imm. 2-*mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, , atuarfimmi nakorsamiit atuartumik misissuinissaq, atuartumiit atuarfik qimannginnerani, atuartup sukkut nappaateqarneranut, napparsimaneranilluunniit peqqutaasumik misissortinnissaanut pisinnaatitsissummik pinissamut, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik atulersitsisoqarsinnaavoq, atuartumut isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sulinerup nalaani sunniuteqarsinnaasumik. Pisinnaatitsinermut aalajangersagaq atorneqarsimanngilaq.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 49 a, imm. 2-*mi, allannguineqarnissaanik, imaalillugu; »peqqinnissaqarfik«.

Allannguutissatut siunnersuut malitseqassaaq, inatsisini taaguusersuinerup atorneqartup assigiinnarmagu, peqqinnissaqarfimmik allanneqassaaq, tusarliussinerit suliarineqartussap tunniunneqarnerani isumagineqassapput, pisinnaatitsinermut aalajangersagaq atorneqarpat.

Inatsisissatut siunnesuummut naggat. 2.8.4.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 57 -mut (§ 50, imm. 1, nr. 2 aamma 3 aamma 51, imm. 1)

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsit atuuttoq *§ 50, imm. 1, nr. 2 aamma 3,* aamma i *§ 51, imm. 1-*mi atorneqarpoq, taaguut

»landsstyret«. Taaguutigineqartoq taanna inatsisini nr. 473-mi juunip 12- anni 2009-mi Kalaallit Nunaanni namminersornerusuni allanngortinneqarpoq imaalillugu »Naalakkersuisut«.

Aalajangersakkat qulaani taaneqartut allanngortinneqarnissaannik siunnersuutigineqarpoq, qallunaatut taaguutaasoq »landsstyret« kalaallisuunngortinneqassaaq »Naalakkersuisut«.

Allanngortinnissaanik siunnersuutigineqarneranut, inatsisini oqaatsit atorneqartut assigiilernissaannik siunertaavoq.

Inatsisissatut siunnersuut naggat. 2.8.1.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 58-60 -mut (§ 51, imm. 1, nr. 5-7)

Aalajangersakkami atuuttumi *§ 51, imm. 1, nr. 5-*mi, takuneqarsinnaavoq, Sullivimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq Kalaallit Sullissisut peqatigiiffianiit (GA) toqqarneqassaaq.

Siunnersuutigineqarpoq, § 51, imm. 1, *nr. 5-*p imaalillugu allanngortinneqarnissaanik, siunissami Kalaallit nunaani Inuussutissarsiorneqassasoq, ilaasortaasullu Sullivinni isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinniit toqqaaneqartumik. Tamanna peqquteqarpoq, Kalaallit nunaanni Inuutissarsiorneq ullumikkut Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermi kattuffiit annersarimmassuk.

Aalajangersakkami atuuttumi *§ 51, imm. 1, nr. 6-*mi takuneqarsinnaavoq, Sullivinni isumannaallisaanermut siunnersuisooqatigiinni ilaasortaq Kalaallit Nunaanni kommuunit kattuffianniit (KANUKOKA) toqqarneqassaaq.

Siunnersuutigineqarpoq, § 51, imm. 1*, nr. 6 -*p allanngortinneqarnissaa, imaalillugu, siunissami kalaallit nunaanni kommunit peqatigiinnikkut, Sullivimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinni ilaasortamik toqqaasassammata. Tamanna peqquteqarpoq, KANUKOKA 2016/2017-mi atorunnaarsinneqarmat.

Siunertaavoq, malittarisassat pissutsinut atuuttunut nallersuuttussaaneri.

Aalajangersakkami i *§ 51, stk. 1, nr. 7-*mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, Sullivimmi isumannaallisaanermi siunnersuisoqatigiinni ilaasortaq, Kalaallit Nunaanni namminersornerusuniit toqqarneqassaaq, Aningaasaqarnermut ministeri isumaqatigineratigut.

Siunnersuutigineqarpoq, § 51, imm. 1, *nr. 7*-p allanngortinneqarnissaanik, imaalillugu, taaguutaasoq »Grønlands landsstyre« allanngortinneqassaaq imaalillugu »Naalakkersuisut«.

Siunertaavoq, inatsisini oqaatsinik atuinerup kalaallisut taaguutinut nallersuunneqarnissaa, inatsimmik eqqussisoqarpoq nr. 473-mik, juunip 12- ni 2009-mi, Kalaallit Nunaanni namminersornerusunut.

Naggat. 2.8.5. aamma 2.8.1.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 61 -mut (§ 55, imm. 2-4)

Ullmikkut inummut nalunaarsuutinut inatsiseqareerpoq, suliamillu ingerlatsinermut inatsit, pisortaqarfiit ingerlatsiviini, Kalaallit Nunaanut Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmit, pisortaqarfinniit allaniit aalajanagersimasunut attuumassuteqarneri pillugit paasissutissanik katersisinnaatitaanermut.

Kalaallit Nunaanni Sullivinnik nakkutilliisoqarfik ullumikkut periarfissamik takutitsereerpoq Suliffeqarfiit sillimmasiisarfiiniit paasissutissanik katersinermi, tak. Kalaallit Nunaanni sulinermi isumannaallisaanermi inatsit § 58 a ilaatigut siunertamut atorneqartussaq Suliffinnik nakkutilliisoqarfinnik nakkutilliinermi misissuinermilu, kiisalu misissueqqissaarnerni-, pinaveersaartitsinerni- aammalu kisitsisit atorlugit nalunaarsuinerni.

*§ 55, imm. 2 -*mi siunnersuutigineqarpoq, Sullivinni nakkutilliisuniit annerusumik periarfissinneqassasut, katersinermut, suliarinerinut, pisortaqarfinniit paasissutissanik ataatsimut ingerlatsinermut, nakkutilliinermi suliamik ingerlatsinermut pingaaruteqarpat, takuneqarsinnaasumi misissueqqissaarnermut, kisitsitsisit atorlugit nalunaarsuusiornernut, paasissutissanullu mianernaartunut pitsanngorsaanermut.

Tamanna isumaqarpoq, Sullivimmi nakkutilliisuniit katersineq aammalu suliamik ingerlatsineq, nalunaarsuutinik ataatsimut ingerlannerini, takuneqarsinnaasumi imminut tunngasunik nalunaarsuutinik, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit sulianik naammassinniinissamut, takuneqarsinnaasumi nakkutilliinermut kiisalu misissueqqissaarnermut-,

pinaveersaartitsinermullu- aamma kisitsisitigut nalunaarsuinerup siunertaanut atorneqartussanik.

Pisortaqarfiit allattorsimaffiineersut paasissutissat katersorneqartussat suliarineqartussallu pingaarnerutinnissaat siunertaritinneqarpoq.

Aalajangersakkami siunertaritinneqanngilaq, nipangersimasussaatitaanermut aalajangersagaq il.il. avaqqunneqarnissaanik, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmut tunngasunut, taamaattumillu tamakkua, malinneqartariaqarnerinnut, paasissutissat atorneqarnerinni, aalajangersagaq siunnersuutaasoq malillugu, nalunaarsuutit ataatsimut ingerlanneqarnerinnut.

"Pisarialimmik nakkutilliisoqarfiup suliamik ingerlatsinera" taanna peqatigitillugu siunertaritinneqarpoq qitiusumik tunngaviit allanngortinneqassanngitsut, paasissutissanik atuinerni, ataani takuneqarsinnaasumi, inummut paasissutissanik atuinermi, piumasaraa tunngavilersuutitut siunertatut, suliarineqartoq imaqassanngitsoq pissutsit siunertamut naleqqiullugit. Isummiussaq saneqqunneqassanngilaq inunnut tunngasunik paasissutissat pillugit inatsimmi Kalaallit Nunaata malittarisassaanut atatillugu.

Kalaallit Nunaata Sullivimmi nakkutilliisoqarfiata paasissutissanik pisortaqarfinni allaniit pissarsiaminik katersinera suliaqarneralu, paasissutissatut imaqassaaq, pisortaqarfiit allat pigisaannik, siunertaallunilu atuutsitsilernissaq. Paasissutissat inatsimmut siusinnerusukkut atuutsinneqalersumut attuumassuteqarsinnaapput.

Ullumikkut inummut paasissutissanut inatsiseqalereerpoq, inatsit suliamik ingerlatsinermut pisortaqarfinni ingerlatsivinni, Kalaallit Nunaanni Sullivimmi nakkutilliisuniit, pisortaqarfinnut tamanut aalajangersimasunut atassuteqarnerisigut, paasissutissanik ingerlatitseqqissinnaatitaasunik.

Aalajangersagaq siunnersuutigineqartoq *§ 55, imm. 3-*mi, periarfissiissutitut atuutilernissaa siunnersuutigineqarpoq, paasissutissanik inummut tunngasunik ingerlatitseqqiinnermut aammalu paasissutissat imaqartut imm. 1-2-mi, pisortaqarfinnullu allanut, pisortanit suliarineqartuni suliamik suliaqarnermi pisariaqartinneqarpat, ataani soorlu ersippoq, pisortatigoortunik nakkutilliinermi- aamma misissuinernik pisinnaatitaaffeqarneq.

Tamanna kinguneqarpoq, nakkutilliinerup nammineq ingerlasup, Sullivimmi nakkutilliinermut ingerlateqqitassat ersarissut inatsisitigut tunngavilersukkat, nakkutilliinerup ingerlatsinermini paasissutissanik pisortanut allanut toqqaannartumik ingerlateqqissinnaanissaanut, pisariaqartinneqarpata pisortat taakkua sulinerannut tunngatillugu, takuneqarsinnaasumi nakkutilliineq- misissuinermilu suliani Kalaallit Nunaanni ingerlatsinermi inatsit § 28, imm. 2, nr. 5 naapertorlugu. Paasissutissat sorliit pingaarutillit nalilersornerini, pingaarnertut pingaassusillit pisortaniit suliamik tigusinermi, isumagineqassaaq qitiusoq tunngaavigalugu, siusinnaarluni suleqatigiinnerup pilersinneqarnissaa pisortat pineqartut suleqatiginerinni. Sullivimmi nakkutilliisut isummerfigineqassammata, qitiusutut naammassineqarsimassammat, taamaalilluni ilaatigut qulakkeerlugu, paasissutissanik ingerlatitseqqiineq tunngavilersukkamik siunertaqarnissaanut iluaqutissatut, ilanngullugu paasissutissanik killiliinerup, pingaaruteqarneranik pisortaqarfimmiit suliaqartussamut tiguneqarnerini.

Maluginiarneqassaaq, aalajangersakkami siunnersuummi siunertaanngimmat arlaannik allannguinissaq pisortaqarfiit allat paasissutissanik piniarnissaminnik pisinnaanerannut, suliamut nakkutilliisup tigummiligaanut. Ilanngullugu aalajangersakkap siunnersuutaani allannguuteqarnissaa siunertarineqanngilaq, sorlerni qanorlu annertussusilimmik Sulinermi nakkutilliisup tunuliaqutitut ersarissumik nalilersuinermut pisortanut allanut paasissutissanik ingerlatitseqqiinermi. Apeqqutit taama ittut aalajangiunneqassapput

inatsisit nalinginnaasut malillugit, pisortaqarfiit akornanni ingerlatitseqqiinermi malittarisassani takuneqarsinnaasuni, inunnut tunngassuteqartunut nalunaarsuutit inatsisaani (persondataloven) aammalu Kalaallit Nunaanni ingerlatsinerup inatsisaani. Taassuma avataatigut paasissutissatut siunnersuut § 55, imm. 3 naapertorlugu, ingerlatitseqqiinerinnaq pineqarpat pisortaqarfinnut allanut, pisinnaatitaaffeqartumilu tamakkuninnga atuinissamik. Tamanna pisuni tamani piumasaqaammik malitseqanngilaq inatsimmik erseqqissuliamik periarfissaliinermik akuerisamik, kisiannili taamaattoqarsinnaalluni paasissutissani pisuni aalajangersimasuni, tamakkunani periarfissaliissumik piumasaqaataavoq inatsisitigut imaluunniit aalajangersakkatigut.

Aalajangersagaq siunnersuutaasoq malillugu *§ 55, imm. 4 -*mi siunnersuutaavoq periarfissiissut ilanngunneqassasoq beskæftigelsesminister-ip malittarisassanik atuutsitsilersinnaanissaa Sulinermi nakkutilliisoqarfiup katersugaanut, suliamut tunngassuteqartunik aammalu paasissutissanik ingerlatitseqqiinissamut imm. 2-3, malillugu, takuneqarsinnaasumi qaqugukkut aammalu sutigut siunertanut suliassanullu paasissutissat katersorneqarsinnaanerinut suliarineqarnissaannullu, paasissutissat qaqugu piiarneqarnissaannik, aammalu teknikkimut tunngasut kattuffinnullu tunngassuteqartuni suliat, suliani misissukkani. Malittarisassat teknikkimut tunngasut aammalu kattuffinni suliarineqartut pingaartumik qulakkeerneqassapput, periutsit inummut tunngasunik paasissutissanik eqqunngitsunik kinguneqarsinnaanerisa, naqqinnissai aammalu kukkunernik pisoqariasaarsinnaaneranut minnerpaaffianiititsinissamik.

Tamanna malitseqarpoq, Sullivimmi nakkutilliisuniit katersuinermut, suliarinerinut, ingerlateqqinnerinullu paasissutissanut malittarisassanik atuutsitsilernikkut, aalajangersakkat§ 55, imm. 2 aamma 3 -mi, sioqqullugit atorneqarsinnaasumik.

Nalunaarsuutinik mianernartunik katersinerni aalajangersimasumik siunertaqartuni, erseqqissakkamik nalilersuineqarnissaa pillugu isumagineqassaaq ersarissumik nalilersuineq, malittarisassat tassunga

tunngasut, sorliit isumannaallisaanerup suliniutiginerinik, inummut tunngassuteqartut nalunaarsornerisa suliarinerani qimerloorneqassaaq, naammassineqarluni nalunaarusiap suliarineqarneranut tunngatillugu katersuineq, suliap suliarinera aammalu paasissutissanik ingerlatitseqqiineq. Maluginiarneqassaaq Kalaallit Nunaanni atuummattaaq nalunaarusiaq isumannaallisaanermut sulianut tunngasoq inunnut paasissutissanik illersugaaneq, Kalaallit Nunaanni pisortaqarfinni suliarineqartoq (nalunaarut nr. 1404, 29. november 2016-meersoq).

Malittarisassanik atuutsitsilersinnaaneq pissaaq sinaakkutarisani Inatsisartut inatsisaanni nr. 5-mi, juunip 3.-ni 2015-meersumi pineqartumi toqqorsiveqarfiup kingorna allannguuteqartumi (toqqorsiviup inatsisaa) malittarisassat piujuartitsinermut tunngasut aammalu piujunnaartitsinermut pisortani sullattaalineqartuni il.il. kiisalu allatigut inatsisiliornertigut, piumasaqaatitaqartuni toqqortaqarnerni nunguterinernilu. Nunguterinerni ima paasillugu isumaqatigiissutigineqartuni paasissutissanik pineqartuni toqqortaqarnertigut piujunnaartitsinernilu.

Aalajangersagaq malitseqarpoq, beskæftigelsesminister-imiit malittarisassanik atuutsitsilersitsisnnaaneranik, naleqquttumik isumannaatsumik illersorneqarfiinik qaffasissusiliilluni Suliffinnik nakkutilliinerup suliarinerisa imarisaanik Kalaallit Nunaanni inummut paasissutissat nalunaarsornerisa inatsisaata nalinginnaasut malittarisassartaani kiisalu aalajangersakkami inummut paasissutissartaanni, Kalaallit Nunaanni pisortaqarfinniit suliarineqarnerinni isumannaallisaanikkut.

Inatsisissatut siunnersuummut immikkoortoq 2.6.2.-mut, oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 62-mut (§ 59, imm. 4, 2.naggat.)

Maannamut atuuttumi *§ 59, imm. 4, 2. naggat.-*mi, takuneqarsinnaavoq, Sullivimmi nakkutilliisuni ikiortiusut inatsisitiguunngitsumik ilassuteqarsinnaapput, uppernarsaatinik piumallutik, sulisitsisorlu sinniisaaluunniit tamatuminnga ilisimatinneqassapput, tak. § 17 b aamma

18 b (§ 17 c-nngortumi) tassani pineqarpoq, inatsisip atuuffia, suliffeqarfinmmi aqutsisoq, aqutsisooqataasulluunniit, aamma § 18.mi erseqqissarneqarpoq oqaaseq sulisunut aqutsisoq. Aalajangersakkami siunertaavoq, oqaatsip, sulisitsisumut sinniisoq, qanoq isumaqarnersoq.

Siunnersuutaasumi § 59, imm. 4, 2. naggat., malitseqarpoq, innersuussat §

17 b (17 c-nngortoq) aammalu 18 nuunneqassammat ”taassumannga sinniisi”-p kingorna, taamaalilluni innersuussut, sulisitsisumut sinniisoq, taartigitillugu allaqqassaaq ”tamatuminnga ilisimatinneqassaaq”.

Maannamut innersuussummik inissiineq, kukkunertut isumaqarfigineqarsinnaavoq, innersuussummimi nassuiarneqarmat, ilisimatitsinissamut pisussaaffik, imaanngitsoq, sulisitsisumut sinniisoq. Allannguineq inatsisini pissutsinik allannguineerunngilaq, taamaallaalli innersuussinermut oqaaseqatigiiliornerata inissiffianik aaqqiinerulluni.

Nr. 63 -mut (§ 59, imm. 5 aamma 6)

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini atuuttuni, erseqqissumik Sullivinni nakkutilliisuniit, sulisitsisoq peqatigitinnagu, sulisunik oqaloqatigisinnaatitaanermut periarfissaliissuteqanngilaq. Isumaqarfigineqarlunili, Danmarkimi suleriaatsip tunuliaqutigisaa, Sullivinni nakkutilliisut piginnaatitaaffianniinnera.

sullivimmi illersugaanermut inatsisaanni siullermi, inatsit nr. 226, juunip 11-anni 1954-meersumi, nalinginnaasumik sulisut illersorneqarnerannut tunngasoq, toqqaannartumik inatsisit aalajangersagaanniippoq, Sullivimmi nakkutillisuni nakkutilliist suliffeqarfimmi sulisunik oqaloqateqarsinnaanerat, allanik peqataaffigineqanngitsumik, tak. § 53, imm. 1, 2. naggat. Qallunaat

qallunaat sullivimmi isumannaalisaanermut inatsisaat 1977-mi allanngortinneqarmat, oqaaseqaatit malillugit isigineqarpoq, inatsisip ilusilersornerani, sulisitsisoq peqataatinnagu, sulisunik oqaloqateqarsinnaanerup piumasaqaataannginnera, tak. Folketingstidende 1975-76, Lovforslag nr. 8, A, som fremsat, spalte 159 og 160. I 2018-mi, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisaanni toqqaannartumik takuneqarsinnaanngoqqippoq, Sullivimmi nakkutilliisuniit sulisut oqaloqatigineqarsinnaaneri, sulisitsisoq peqatigitinnagu.

Inatsimmi siullermi, Kalaallit nunaanni sulisunik illersuinermut inatsimmi 1971-meersumi, takuneqarsinnaavoq, sulisunik oqaloqatiginnissinnaatitaa- nerup aamma toqqaannartumik inatsisini allaqqannginnera.

Imatut paasillugu, *§ 59* -mi Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaa- nermut inatsimmut nutaatut *imm. 5,* ikkunneqarnissaa, kingorngalu Sulli- vimmi nakkutilliisoqarfimmi sulisuinit pisinnaatitaaffiunissaa nakkutilli- inermut atatillugu sulisunit oqaloqateqassagunik, inunnik allanik peqataaf- figineqanngitsumik.

Oqaloqatigiinnerni, imm. 5-mi siunersuutaasumut tunngasumut, paasi- neqassaaq oqaloqatigiinnerit inuk ataatsimik arlalinnilluunniit peqataaffigi- neqartuni, eqimattanik oqaloqatigiiffiunngitsuni, ataani takuneqarsin- naasumi. Oqaloqatigiinnerit imaattuusinnaapput inuk ataaseq imaluunniit arlallit tulleriiaarlugit oqaloqatiginerini, nakkutilliineq pillugu pulaarnermi, ass.: suliffeqarfiup angalaarfiginerani imaluunniit inunnik atasiakkaanik oqaloqatiginninnerni, siumut isumaqatigiiffigisimasamik aammalu piler- saarutaasimasuni sulisitsisumiit isumannaallisaanermillu aaqqissuussaaneq.

Oqaasiliornerani "allanit peqataaffigineqanngitsumi" isumaqarpoq, Sulif- fimmi nakkutilliisut pisinnaatitaaffilerneqarnerat sulisunik oqaloqatiginnin- nissamik, aamma sulisitsisoq, sulisitsisumillu sinniisoq imaluunnit allat, su- lisitsisumiit toqqakkat oqaloqatiginninnermi peqataanissaannik, ass.: im- mikkoortortaqarfimmi HR-miit sinniisoq, peqataanissaminik piginnaatitaaf- feqanngilaq.

Ullumikkut Sullivimmi nakkutilliisuniit periarfissaqarpoq, sulisunik eqi- mattanik oqaloqateqarnermik ingerlatsineq, takuneqarsinnaasumi suli- sitsisup peqataaffiginngisaanik, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsi- sini naleqqussagaanngimmat. Sullivimmi nakkutilliisut suleriaasaat imaap- poq, eqimattanik oqaloqatiginninnerit ingerlanneqarnerat, sullivimmi ava- tangiisini tarnikkut atukkanik ajornartorsiutinut tunngatilugu oqaloqatigin- ninneqartarpoq.

Sullivimmi nakkutilliisut suleriaasigivaat, nalilersueqqissaarnikkut, suli- nermi sullivimmi avatangiisit peqquteqartumik sulisunik eqimattanik oqaloqateqarneq pisarpoq, sullivinni ataasiakkaani. Nalilersuinermi tassani tunngaviit marluupput.

Siullertut Sullivimmi nakkutilliisuuniit paasissutissamik pissapput, sulli- vimmi avatangiisini ajornartorsiummut, aaqqiivigisassamut. Sullivimmi avatangiisinut ajornartorsiummut paasissutissiineq, ass.: paasissutissat tunuliaqutaaniissinnaavoq, sulisitsisumiit isumannaallisaanermullu aaqqis- suussisunik ataatsimeeqateqarnerup nalaani saqqummertunik, Sullivimmi nakkutilliisut pulaarnerup nalaani angalaarnermi alapernaasersimasaat. Ta- kuneqarsinnaasumi, sullivimmi avatangiisini ajornartorsiummik suussuser- siineq, pisinnaavoq nalunaarsuutini allanneqarnerini, ass.: suliffeqarfimmiit atortussat takuneqarsinnaasuni, sullivimmik nalilersuinermi, napparsima- nikkut sulinngitsoornerit naatsorsorneri, atugarissaarnermut misissuinerit, imaluunniit maalaarutit, sulinermilu ajoqusernernut nalunaarsuutini.

Aappaattut Sullivimmi nakkutilliisuniit nalilerneqassaaq, ajornartorsiutit pitsaanerusumik matussuserneqarnissaannik, sulisunik eqimattanik oqaloqateqarnikkut, alapernaarsuinikkut, suliffeqarfiup angalaarnerani oqaloqatigiinnikkut, inunnik ataasiakkaanik oqaloqateqarnikkut imaluunniit skemanik immersuinikkut, taamaalilluni Sullivimmi nakkutilliisuniit nalu- naarutinik pissarsiffiusumik, naliliinerup aalajangiunneqarnissaanut, sulli- vimmi avatangiisini unioqqutitsineqarsimanersoq. Assersuutigalugu ator- neqarsinnaaavoq, nassuiaataasut tunuliaqutaannut, peqqutaasut iluminni

atassuteqarneri, sulinermut atassuteqartunut. Eqimattanik oqaloqateqar- nermi sullivimmi avatangiisinut iluaqutaassaaq, assigiinngitsunik sammi- vilimmik peqataaffigineqarneratigut.

Tamanna isumaqarpoq, sulisunik eqimattanngorlugit oqaloqatiginninner- mik toqqaaneq, nakkutilliisumiiit sulissutigineqassaaq, sullivimmi avatan- giisit, Sullivimmi nakkutiliisuniit kissaatigineqarneranut peqqutaasumik, aqutsisut, isumannaallisaanermullu aaqqissuussaq siumut oqaloqatigiissuti- gereersimassavaat.

Nakkutilliinermut atatillugu sullivimmut pulaarnermi, Sullivimmi nakkutil- liisuni ikiortimiit, sulisitsioq, isumannaallisaanermullu aaqqissuussaaneq oqaasiinnakkut nassuiaaffigisinnaavai, sooq Sullivimmi nakkutilliisuniit su- lisut eqimattanngorlugit oqaloqatigineqassanerinik. Sulisitsisumut isuman- naallisaanermullu aaqqissuussamut, Sullivimmi nakkutilliisuniit tamassuma tunuliaqutaa uppernarsaateqassaaq.

Nassuiaat Sulinermik nakkutilliisumit tiguneqassaaq sulinermik isuman- naallisaanermi suliat nalilersornissaannut, Sulivinnik nakkutilliisoqarfik ajornartorsiummik suussusersinissamut paasisaqarnissaa pillugu, sulisut eqimattanngorlugit oqaloqatiginerinni tassannga misissuineq pitsaaneru- voq. Suliffimmik nakkutilliisut Suliffimmik isumannaallisaanerup inatsisaa malillugu pingaartumik nipangersimasussaatitaanermik ilisimatitsisus- saanngillat ajoqutaasumik suussusersinerminni, imaluunniit nalunaarsukkat sorliit pineqarnerinik, paasissutissat pineqarsinnaaratarmata, Suliffimmi nakkutilliisunit pingaartumik tak. nipangersimasussaatitaanerup inatsisaani

§ 62, imm. 2. assersuutigalugu imaattumik pisoqarsimappat, paasissutissat sulisut akornanniit maalaarutit suliffeqarfimmi angalaarussinerminngaane- ersut, allaganngorlugit maalaarutit suliffimmi isumannaallisaaneq pillugu imaluunniit suliffimmi napparsimasarnernik nalunaarutit.

Suleriaaseq atuuttoq assigalugu, sulisunik eqimattanik oqaloqateqarnermi peqataasussanik, sulisitsisumiit isumannaallisaanermullu aaqqissuussamiit peqatigiillutik toqqassavaat, Sullivimmi nakkutilliisuniit kissaatigineqarne- ratigut, ass.: sulinerminni atuuffiat, sullivigisaq, inuit eqimattat, sulisimane-

risalu sivisussusaat. Sullivimmi nakkutilliisuniit qulaajaavigineqassaaq, su- lisut qassit oqaloqateqarnissamik pisariaqartitsinersut, pineqartumut paasis- sutissiinissamut. Amerlassutsit aalajangerneqarneri, suliffeqarfiup angis- susaa naapertorneqassaaq, pineqartullu suunera.

Ullumikkut Sullivimmi nakkutilliisut suleriaasigivaat, sulisunik eqimatta- nik oqaloqateqarnerup ingerlanneqarnera, sulisitsisumiit peqataaffigi- neqanngitsumik, taassumanngalu sinniisumik, inummilluunniit, sulisitsisu- mit toqqakkamik, sulitsisumiit tamanna akerliuffigineqanngippat.

Siunnersuutigineqarpoq, § 59-mi nutaatut ikkunneqassasoq *imm. 6,* Sulli- vimmi nakkutilliisuni ikiortip nakkutilliinermini, sulisunik eqimattanik oqaloqateqarnermi, sullivimmi avatanngiisinut peqquteqartoqarpat. Eqi- mattanik oqaloqateqarnerit, sulisitsisumiit taassumaluunniit sinniisaaniit aallaavittut peqataasinnaatitaaneqarpoq, Sullivimmi nakkutilliisuni ikiorti- miit nalilerneqarpat, siunertaasumut eqimattanik oqaloqateqarnerup maan- gaannarnissaanik ilimanaateqanngippat.

Sulisunik eqimattanik oqaloqateqarneq paasineqassaaq, Sullivimmi nak- kutilliisuni ikiortiniit sulisunik arlalinnik ataasiakkaarlugilluunniit oqaloqatiginninnerni, sulisitsisumiit, isumannaallisaanermullu aaqqissuus- sami, oqaloqateqarnissat sioqqullugit isumaqatigiissusioreersimasumik. Tamanna oqariaaseq maannamut Sullivimmi nakkutilliisuniit atorneqar- poq.

Siunertaanngilaq, suleriaatsip atuuttup allanngortinneqarnissaanik, Suli- vimmi nakkutilliisuni ikiortit nakkutilliinermut atatillugu pulaarnermi, suli- sitsisoq isumannaallisaanermullu aaqqissuussaaneq oqaasiinnakkut nas- suiaaffigissavaat, sooq Sullivimmi nakkutilliisuniit sulisunik eqimattanik oqaloqateqarnerit ingerlanneqarnissaanik kissaateqartoqarnersoq.

Suleriaaseq atuuttoq assigalugu, Sullivimmi nakkutilliisuniit piumasari- neqarsinnaavoq, sulisut eqimattanngorlugit oqaloqateqarnermi peqataanis- saannik.

Sulissitsisoq, taassuma sinniisaa, inulluunniit ataaseq, sulisitsisumiit toq- qarneqartoq, siunnersuutaasoq malillugu, aallaavittut pisinnaatitaavoq, su- lisunik eqimattanik oqaloqateqarnermi peqataanissamik. Naatsorsuutigi- neqarpoq, Sullivimmi nakkutilliisuniit sulisitsisumut tamatuminnga paasi- sitsinissamik. Inummik ataatsimik, sulisitsisumiit toqqarneqartumik sulisut eqimattanngorlugit oqaloqateqarnermut peqataasussanik, assersuutigalugu HR-p immikkoortortaaniit sinniisitut peqataasoqarsinnaavoq.

Sulisitsisup najuunnera, taasumaluunniit sinniisaa, inulluunniit ataaseq, sulisitsisumiit toqqarneqartoq, pisut ilaanni naleqquttuusinnaavoq. Sulisitsisq, taassumanngalu sinniisit, inulluunniit ataaseq sulisitsisumiit toqqarneqartoq, sullivimmi avatangiisinut ajornartorsiummut ikiuutaasinnaapput, assigisaanillu ataatsimut ilisimasanut nalinginnaasunut ikiuutaasinnaalluni, sullivimmi sullivimmi avatangiisinut ilisimasamikkut.

Tamatigut nalilersueqqissaarneqassaaq, siunertarisamik asuliinnartitsinnginnissamut, sulisitsisoq, taassumaluunniit sinniisaa, inulluunniit ataaseq sulisitsisumiit toqqagaq, najuunnerinni.

Inatsisissatut siunnersuummut immikoortoq 2.6.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 64 -mut (§ 60, imm. 1)

Inatsimmi atuuttumi *§ 60, imm. 1* malillugu, Suliffimmi nakkutilliisut naalakkiutigisinnaavaa, pissutsini inatsimmut akersuuttuni imaluunniit ma- littarisassani aalajangiussani inatsisinik malinninnerni, iluarsiivi- geqquneqassapput piaartumik imaluunniit piffissarititaasoq malillugu. Suliffeqarfiup inatsisinik malinninnissaa naalakkiutaavoq.

Allannguut § 60, imm.1, atorlugu, Sullivimi nakkutilliisuniit periarfissaalis- saaq aalajangiisinnaanermik, unioqqutitsisoqarsimappat tassunga tunngasu- mik aalajangiussaqarsinnaaneq pissaaq nakkutilliisut suliffeqarfimmut pulaarnerinni, naak suliffeqarfimmut naalakkiut tunngaveqanngikkaluartoq

inatsisiliinernut tunngasuni.

Allannguummut siunertaavoq erseqqissassallugu, Sulinermi nakkutilliisut qisuariarnermut periarfissaat inaarutaasutut aalajangiussaqarnermut atugas- saq, nakkutilliinermut atatillugu pulaarnermi paasisanik unioqqutitsisutut paasisat sulinermi isumannaallisaanermi inatsisiniittumi.

Inatsisissatut siunnersuut immikkoortoq 2.6.6.-mi nalinginnaasumik oqaaseqaatit innersuussutigineqarput.

Nr. 65-mut (§ 60 a)

Malittarisassat atuuttut malillugit, Kalaallit Nunaanni Sullivinni nakkutil- liisoqarfik periarfissaqanngilaq sulisitsisumik isumaqatigiissuteqarnissa- mik, ilassutaasutut suliniummik iliuuseqarnissaminik suliffimmut isuman- naallisaanermut tunngasumik, suliffeqarafiup nammineq ingerlatsinermut ajornartorsiutinik qaangiinissaanik. Ullumikkut imaappoq Sullivinni nak- kutilliisuniit inatsisit malillugit suliffeqarfimmik ingerlatsinermi unioq- qutitsisoqarsimappat, sulisitsisup naalakkiinikkut aallaavittut aalajangiiffi- gisinnaavaa , tak. § 60.

Siunnersuutigineqarpoq, aalajangersakkamik nutaamik ikkussisoqarnissaa isumaqatigiissusiornermut tunngasuni *§ 60 a-*mi.

Sulinermi nakkutilliisut *§ 60 a, imm. 1,* malillugu periarfissaqalissapput al- lakkatigut isumaqatigiissusiorneq sulisitsisoq peqatigalugu suliffimmi isu- mannaallisaanermut iluarsiinissamut tunngasunik suliffimmi isumannaal- lisaanermut ajornartorsiutinik arlalinnik ataatsimilluunniit aalajangersi- masunik piffissaliinikkut isumaqatigiissusiornermi.

*§ 60, imm. 2,* malillugu Sullivinni nakkutilliisut isumaqatigiissusiorneq pilersissinnaavaat pisuni makkunani:

1. Suliffinnik nakkutilliisut isumaqarpata naalakkiummik tunniussissallutik sulisitsisumut piffissaliinermik aammalu suliffimmi ajornartorsiummut qaangiinissamik kissaammik suliffeqarfinnut arlalinnut, imaluunniit
2. Suliffinnik nakkutilliisut pasitsaassaqarpata, malittarisassanik unioq- qutitsisoqarneranik, aammalu sulisitsisumit kissaatigineqartumit pissutsinik aaqqiinissamik, taama ittunik pasitsaassaqarsimaguni.

Kingullertut pisuni taaneqartumi, pingaarnertut ajornartorsiutit katinnerinni, pisunut tunngasunut, ass.: suliffeqarfiup avatangiisiinut tunngasunut, tarnik- kut atukkatigut.

Isumaqatigiissutit sulianut suliffimmut tunngasunut suliffimmi ajornartorsiutaasut. Isumaqatigiissuteqarfigineqarsinnaapput suliffimmi isumannaallisaanermi atortutigut ajornartorsiutit kisimik. Ajornartorsiut ima paasillugu suliffimmi isumannaallisaanermi atortunut tunngasuni ajornartorsiut, pissuteqarsinnaasumik sillimaniarneq peqqinnissarlu toq- qaannartumik eqqorneqarnerinnik, suliami aalajangersimasumi, assersuuti- galugu ajutoornerni ajornartorsiut, kemi, atortorissaarutini kiisalu sulif- fimmi tarnikkut isumannaallisaanermut tunngasuni. Suliamut tunngasumik suliaqarnermi, sullivimmi isumannaallisaanermi ajornartorsiummut tunnga- tillugu ima paasineqassaaq ass.: amigartumik sullivimmik nalilersuineq imaluunniit amigartumik isumannaallisaanermik suliani (allannguutissatut siunnersuummi sulinermi isumannaallisaanermi suliniutini tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut, imm. 2.2.1.3)

Aalajangersakkamiippoq § 60 a, imm. 2, *nr. 1-*mi, kingorna isumaqatigiis- suteqarfigineqarsinnaasumi, Suliffimmi nakkutilliisut tassunga tunngatil- lugu pissutsinik paasisaqareernerisigut, piffissaliinikkut tamatuminnga aaqqiinissaannik (nalinginnaasumik naalakkiuteqarneq).Siunnersuummi periarfissaqanngilaq sulisitsisoq isumaqateqarfiginissaanik, Suliffimmik nakkutilliisuniit eqqarsaataappat naalakkiuteqarnissamik imaluunniit inger- laannartumik naalakkiuteqarnissamik ulorianartorsiortoqarpat, tassani pineqarmat pisut ulorianartorsiortitsisut, soorlu ingerlaannartumik ilu- arsiivigineqartussani imaluunniit piffissarititaasoq malillugu iluarsiivigi- neqartussami piffissaritaasoq sivikinnerpaaq atorlugu.

Periuseq assigalugu periarfissaqanngilaq isumaqatigiissuteqarfiginninnis- saq, Suliffimmik nakkutilliisuniit eqqarsaataappat pilertortumik naalakki- inermik, malunnaatilimmik ulorianartorsiortoqartinnagu, pissutigalugu tamatuminnga eqqartuisoqarsimannginnera, pisunik piffissap sivikitsuin- naap iluani aaqqiivigineqartussanik (nalinginnaasumik naalakkiut). Piffis- sap sivikitsuararsuup iluani ajornartorsit iluarsiivigineqassaaq, ass.: Siu- nertamut pissutaavoq, aalajangiussamik maangaannartitsinermik.

Aamma periarfissaqanngilaq isumaqatigiissuteqarfiginninnissaq, suli- sitsisup misissuinissaa, suliffimmi pissutsit sillimaniarnermi- aammalu peqqinnissamut illersorneqarsinnaanersut, Sulinermi nakkutilliisoqarfik mi- sissuinissamik naalakkiummik tunniussaqassalluni eqqarsaateqarpat. Aala- jangersakkamiippoq § 60 a, imm. 2, nr. 1-mi, kingornalu isumaqatigiinnis- sinnallutik, Sulinermi nakkutilliisoqarfiup pissutsit paasereerpagit, piffissap aalajangersimasup iluani aaqqiivigineqartussat (nalinginnaasumik naalak- kiut).

Siunertaanngilaq, isumaqatigiissusiornissaq, suliffeqarfimmi nammineerlu- tik aallartereersimappassuk Suliffimmi isumannaallisaanermut ajornartors- iutinik aaqqiiviginninneq tunuliaqutigalugu siusinnerusukkut Sulinermi nakkutilliisoqarfiup aalajangiussarisimasaani.

Sulisitsisup nammineq piumassutsini malillugu, kissaammik tassannga Suliffimmik nakkutilliisoqarfik isumaqatigiissuteqarfigisinnaavaa. Peqati- gitillugu Suliffinnik nakkutilliisoqarfiup nalilissavaa, isumaqatigiissusiaq suliamut pineqartumut naleqquttuunersoq suliffimmi isumannaallisaaner- mut ajornartorsiummut aaqqiinissamut. Isumaqatigiissusiunnginnerminni marluullutik akunnerminni isumaqatigiissutigissavaat, isumaqatigiissut aaqqiinissamut naleqquttuunersoq. Isumaqatigiissummik isumaqatigiit- toqarpat, suliffeqarfimmut inatsisinik malinninneq tunngavittut atorneqas- saaq.

Sulisitsisoq pasilliummut isumaqataanngippat, ima paasillugu, ilimagi- neqarpat sulinermi sillimaniarnermi ajornartorsiuteqartoqartoq, sulisitsisoq

toqqaasinnaavoq isumaqatigiiinnermik piumanani. Suliffinni nakkutil- liisoqarfik qulaajaanermik ingerlatitseqqiisinnaavoq pasilliummik qulaa- jagassamik soorlu pasilliut sulinermi isumannaallisaanermi ajornartorsiuti- nut naalakkiutaasinnaanerinik, suliffimmi isumannaallisaanikkut ajornar- torsiutitut pasilliutitut, naalakkiummik tunisineq siunertaralugu, Suliffinnik nakkutilliisut nalilerpagu naalakkiuteqarnissamut naleqquttuusoq.

Isumaqatigiissusiaq sulisitsisumit Suliffinnillu nakkutilliisuniit allakkatigut pissaaq, isumaqatigiissusiami tunniunneqartumi, sulisitsisoq pisussaaffiler- neqassaaq suliffeqarfimmi sulinermi isumannaallisaanermi ajornartorsi- utaasunik iluarsiinissaminik, isumaqatigiissummi tunniunneqartumi peqquneqarnermi. Suliffimmi isumannaallisaanermut ajornartorsiut piffis- saliinerup iluani aaqqiivigineqassaaq, isumaqatigiissusioqatigiinnikkut Suliffimmi nakkutilliisut sulisitsisullu akunnerminni. Piffissaliussap anner- tussusissaa nalilerneqassaaq sulinermi isumannallisaanermut ajornartorsi- utip suunera annertussusaalu apeqqutaalluni. Isumaqatigiissutini suliffimmi isumannaallisaanermut ajornartorsiuteqarneranik pasilliutaappata, piffissa- liussaq aallaaveqassaaq piffissaliussani naalakkiinermut pineqartup isikkua- nut sulinermi isumannaallisaanermut ajornartorsiutaasumut, piffissalius- sami isumaqatigiissutaasumi, sulisitsisumit aaqqiivigineqarnissaannik sulif- feqarfimmi piffinni arlalinniippata, piffissaliussap sivisussusaa annertune- rutinneqassaaq. Suliffeqarfik iluarsiinissamut piffissaliussap sivitsorneqar- nissaanik qinnuteqarpat, Suliffinni nakkutilliisut ersarissumik naliliinikkut piffissaliussamik sivitsuisinnaapput.

Inatsimmik siunnersuut atorlugu isumaqatigiissutit assigiinngitsutigut piler- sinneqarsinnaapput nakkutilliinikkut aammalu sulisitsisup iliuusaasigut as- sigiinngitsutigut.

Inatsimmik siunnersuut atorlugu isumaqatigiissutit aaqqiinermut tunngasut suliffimmi isumannaallisaanermi ajornartorsiutinut tunngasut arlallit inger- laavartitamik suliffeqarfik aalajangiummik pissaaq allanik suliffimmi isu- mannaallisaanermi ajornartorsiutinut imaluunniit sulinermi isumannaal-

lisaanermi ajornartorsiutit pineqartut, iluarsiivigineqarnissaannik isu- maqatigiissut malillugu.

Sulisitsisoq aamma atsiorsinnaatitaavoq, Suliffinnut nakkutilliisoqarfiup at- taviginninnerani, isumaqatigiissutigineqartoq pingaarutilimmik allanngu- uteqarpat.

Suliffimmi nakkutilliisut suliffeqarfimmi nakkutilliineq ingerlappassuk, Suliffinnik nakkutilliisoqarfiup isumaqatigiissuteqarfigisimasaanik suli- nermi isumannaalisaanermi ajornartorsiutaasunik aaqqiinissamik, Suli- nermi nakkutilliisut aallaavittut nakkutilliineq ingerlatissanngilaat isu- maqatigiissummi pineqartumut sulinermi isumannaallisaanermi ajornartor- siummut tunngatillugu. Suliffinni nakkutilliisoqarfilli nakkutilliiuaan- narsinnaavoq aalajangersimasumik pasinartoqarpat sulinermi sillimaniar- nermut ajornartorsiutinut tunngassuteqartunik , ass.: ajutoornertigut, maalaaruteqarnikkullu. sulisuniit maalaarutaasut, isumaqatigiissutit suli- sitsisumiit malinneqannginneri pineqarpata, maalaarutit sulinermi isuman- naallisaanermut tunngasut allat assigalugit suliarineqassapput.

Siunnersuut § 60 a, *imm. 3,* atorlugu sillimaniarnermik kattuffik (allanngu- uteqarnissaanik siunnersuutavoq imaalillugu sulinermi isumannaallisaaner- mik kattuffik tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut, imm. 2.2.1.3.) imaluunniit suliffeqarfimmi sulisut sulinermi isumannaallisaanermi kattuffik peqatigi- nagu paasititsiniaanerussasoq isumaqatigiissuteqartoqarsimaneranik. Silli- maniarnermi kattuffik imaluunniit sulisut peqataatinneqassapput pineqartumi sulinermi sillimaniarnermi ajornartorsiummik ilu- arseeqataanissaannik, isumaqatigiissutigineqassaaq.

Siunnersuut § 60 a*, imm. 4,* malillugu Suliffimmi nakkutilliisuniit isu- maqatigiissut malillugu, piffissaritisaasup naanerani, isumaqatigiissut ma- lillugu ingerlateqqissavaat. Ingerlatitseqqiineq suliarineqassaaq. suliamik ingerlatitseqqiineq pisinnaavoq qarasaasiatigut imaluunniit telefonikkut, Suliffinnik nakkutilliisuniit periarfissaqarput sulisuni sinniisumik oqaloqateqarnissamik, aqutsisut peqataaffiginngisaannik. Malitsigisatut su- liamik ingerlateqqiinermi pineqassaaq suliffimmi isumannaallisaanermi

ajornartorsiummuinnaq sammisumik, suliffeqarfiup piffissarititaasoq malil- lugu aaqqiivigisimasassaanik. Isumaqatigiissummi pineqarpat, suliffeqar- fiup aaqqiivigisassaa suliffimmi sillimaniarnermi ajornartorsiut pineqartoq suliffeqarfimmi arlalinni siaruarsimalluni pippat, Suliffimmi nakkutil- liisoqarfik pisinnaatitaavoq erseqqissumik naliliinermi toqqaassalluni suliap ingerlannerani piffiit minnerusut suliamik ingerlatitseqqivigissallugit.

Suliamik malitsigititaq takussutissaqarpat, suliffimmi isumannaallisaanermi ajornartorsiut suliarineqarsimannginneranik, Suliffimmi nakkutilliisoq peri- arfissaqarpoq ajornartorsiummik qulaajaanissaminik aalajangiinissaq siu- nertaalluni. Siunertaavoq sulisitsisoq periarfissamik Suliffinni nakkutil- liisoqarfimmut nutaamik isumaqatigiissusiornissamik suliffimmi isuman- naallisaanermi ajornartorsiummik aaqqiinissamut piffissap killiliussap ilu- ani isumaqatigiissutip siuliani pereersup piffissaqartitaaffiata naareernerani, sulinermi ajornartorsiummik isumaqatigiissut malillugu iluarsiivigineqann- gitsumi.

Siunnersuut malillugu § 60 a, *imm. 5-*mut, isumaqatigiissusiaq sulisitsisu- miit taamaatinneqarsinnaavoq, taassuminnga kissaatigineqarpat. As- sersuutigalugu imaassinnaagami suliffimmi isumannaallisaanermi ajornar- torsiut nutaaq pineqartoq isumaqatigiissummi siuliani pisumi allaqqasumut naleqqiullugu. Taamaatitsineq piffissami sukkulluunniit pisinnaavoq. Isu- maqatigiissut aamma Suliffinnik nakkutilliisoqarfimmiit taamaatin- neqarsinnaavoq, pissutsit isumaqatigiissummiittut annertuumik allanngu- uteqarpata. Peqqutaasinnaavoq ass.: Suliffinni nakkutilliisoqarfik pasitsaas- saqaruni , suliffeqarfiup isumaqatigiissusiaq malillugu suliffimmi sillimani- arnermi ajornartorsiummik suliniuteqanngitsoq imaluunniit aaqqiinissami- nik naleqqutinngitsoq. Isumaqatigiissusiaq taamaatinneqarpat, Suliffinnik nakkutilliisoqarfik qulaajaassaaq, naalakkiussamik taamaatitsinerup peqqutaanik qulaajaanermik.

Isumaqatigiissut aalajangiiffiunngimmat, sulisitsisoq Beskæftigelsesmini-

ster-imut maalaaruteqarsinnaanngilaq (allannguutissatut siunnersuut al- lanngortinneqarpoq uunga Suliffimmi isumannaallisaanermi maalaarner- mut ataatsimiittaliaq tak. oqaaseqaatit nalinginnaasut, imm. 2.6.7.) isu- maqatigiissusiaq pillugu imaluunniit suliffeqarfiup isumaqatigiissusiamik neqeroorfigineqarnermik tunineqannginnera. Isumaqatigiissummik taamaatitsineq aamma aalajangiinerunngilaq, taamaattumittaaq aamma Suliffinnik isumannaallisaanermut maalaarnermut ataatsimiittaliamut maalaarsinnaatitaaffiunani. Suliffinnik isumannaallisaanermut maalaartarfiup ataatsimiittaliaa suliffeqarfimmiit maalaarummik pippat, maalaartorlu piumasaqaateqarfigineqareersimalluni aammalu suliffeqarfik atuuttumik tunngavilersukkamik isumaqatigiissusiorsimappat, taava Suliffimmik isumannaallisaanermut maalaartarfiup ataatsimiittaliaata suliamik suliarinninnissaq itigartitsissutigissavaa, apeqqummut tunngatillugu isumaqatigiissut innersuussissut, Suliffimmi nakkutilliisoqarfiup maalaartarfiata ataatsimiittaliaata apeqqut suliaqarfigissallugu paasisisimasat annikippata. Assinganik maalaarutit sillimaniarnermi sinniisineersut (allanngortinnissaanik siunnersuutaasoq imaalillugu suliffimmi isumannaallisaanermut sinniisit tak. nalinginnaasumik oqaaseqaatit, imm. 2.2.1.3.) Suliffimmik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| isumannaallisaanermi | maalaartarfiup ataatsimiittaliaa | | | maalaarutinik |
| itigartitsisinnaavoq | imaluunniit sulisut, | | | isumaqarpata |
| piumasaqaateqartoqartariaqarneruneranik | | | | |
| isumaqatigiissusiornerminngarnit | | salliutitamik. | Ingerlatiinnarlugu | |
| Suliffimmi isumannaallisaanermi | | maalaartarfiup | ataatsimiittaliaata | |

maalaarutit itigartitsissutigisinnaavai, makkununnga tunngasut, piffissaliinerit sivisunerusut, amigartumik piffissaliinermik sivitsuineq, taamaatitsineq imaluunniit amigartumik isumaqatigiissummik taamaatitsineq il.il.

Suliffimmi isumannaallisaanermik maalaartarfiani ataatsimiittaliamut maalaarneq pisinnaanngilaq, makkua pillugit, isumaqatigiissusiortoqassannginneranik imaluunniit isumaqatigiissusiamik Suliffinnik nakkutilliisoqarfimmiit taamaatitsineq. Suliffeqarfilli Beskæftigelsesministereqarfimmut maalaartuaannarsinnaatitaavoq Suliffinni nakkutilliisoqarfiup pisortaqarfittut suliai pillugit, ass.:

nakkutilliisup suliffeqarfimmut pulaarnermi nalaani pissusilersuutaa pillugu.

Ilanngullugu innersuutigineqarpoq imm.2.6.4-mut inatsisissatut siunnersuutip nalinginnaasumik oqaaseqarfigineqarneranut.

Nr. 66 -mut (§ 61)

Aalajangersakkami atuuttumi malitseqarpoq inatsimmi *§ 61, imm. 1,* 1986- mi eqqunneqarsimasumi, beskæftigelsesminister-i malittarisassanik atuutsi- tsilersinnaaneranik, suliffeqarfinni atuakkamik nakkutilliinermut allattas- sutilimmut peqartuaannarnissaanut tunngassuteqarpoq, imaluunniit allamik tassunga assingusumik uppernarsaammik nakkutilliisup paasiniaaneranut tunngassuteqartumik, piumasaqaat aammalu nalunaarutit allat sulinermi isumannaallisaanermut tunngasunik aammalu atuagaq allattaavik allatullu uppernarsaasiorfiusoq qanoq atorneqassanersoq inissisimaffeqassanersorlu.

Atuagaq nakkutilliinermut tunngasoq uppernarsaasiornernut Suliffinni nak- kutilliisoqarfimmiit pulaarneqarnermi aalajangiussanut atorneqassaaq. Aa- lajangersagaq nalunarusiatut nalunaarsorneqanngilaq.

§ 61, *imm. 2-*mi atuuttumi malitseqarpoq, sulisitsisumiit *utertiffiginninner- mik* piumasaqaat, allakkatigut upernarsaat il.il. Sullivimmi nakkutilliisunut piffissaliussaq eqqorlugu tunniunneqassaaaq.

Siunnersuutigineqarpoq § 61, imm. 1 atorunnaarsinneqassasoq.

Sulifinnik nakkutilliisoqarfik ullumikkut Kalaallit Nunaanni suliffeqarfin- nut allakkatigut attaviginnittarpoq e-mail-kkut. Suliffeqarfiit pulaarnermi nalunaarsuutit piumasaqaatit aammalu allakkatigut ilisimatitsissutit allat tassuuna tigusarpaat. Piffissaliinernut, nalunaarutinik piumasaqaatit pillugit uterfiginnilluni nalunaaruteqarnerit aamma piumasaqaammik naammassinninnerit e-mail aqqutigalugu aamma attaveqarneq pisarpoq.

Aalajanagersagaq 61, imm. 2-mut assingusoq, inatsisinut nutaatut ikkunneqassaaq, 61, imm. 1-tut.

Naggat. 2.3.5.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

*§ 61, imm. 1-*mi nutaami, sulisitsisoq Sullivinni nakkutilliisut inernilius- saannik allakkatigut utertiiviginnissaaq, Sullivinni nakkutilliisuniit tamanna noqqaassutigineqarpat. Taanna § 61, imm. 2-mi atuuppoq, sulisitsisumiit pisussaaffiup malinneqarnissaa, allaganngorlugu utertiiviginninneq il.il. Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit ulluliussap iluani tunniunneqartussa- mik, allaanerussutigaa, erseqqissarneqarnera, utertiiviginninnerup pinissaa, Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit noqqaassutigineqarnerani. Siunnersuut isigineqassaaq, maannamut inatsisini atuuttumi § 61-mut atuukkunnaarnis- saanut atassuteqarnera.

Siunnersuutigineqarpoq aamma § 61, *imm. 2* nutaajusoq, sulisitsisumiit qulakkeeerneqassaaq nalunaarutigineqarlunilu, isumannaallisaanermut aaqqissuussaanerup (allanngortinneqarnissaanik siunnersuutigineqartup sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut, tak. nag- gat.2.2.1.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut), imaluunniit suliffeqarfimmi sulisunut sinniisumut, isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermik piler- sitsinissamut pisussaaffeqanngitsuusumut, utertiviginninnissamut ulloq kil- liliussaq naannginnerani utertinneqarnissaanik ilisimatsinneqarsimasumit.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.3.6.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput, aamma nr. 64 immikkut oqaaseqaatinut.

Nr. 67 -mut (§ 62, imm. 1)

§ 62, imm. 1, atuuttoq malitseqarpoq, suliat inatsisit kapitaliat 10-12 malil- lugit suliarineqartut, nipangersimasussaatitaanermiipput, Kalaallit nuna- anni pinerlunnermut inatsit § 29 malillugu.

Inatsisini kapitali 10, naleqqussagaavoq, sulianut nakorsamik misissortin- nernut tunngasuni, sulinerni sulisut peqqissusaannut ulorianartorsiortitsis- uni. Kapitali 11 Kalaallit nunaani Sullivinni isumannaallisaanermut siun-

nersuisoqatigiit suliaannut, atassuteqarneranullu naleqqussagaavoq. Kapi- tali 12 Sullivinni nakkutilliisut suliaannut ingerlanneqarneranullu naleqqus- sagaavoq.

Siunnersuutigineqarpoq § *62, imm. 1-*mi allannguuteqasasoq »kapitali 10- 12« *»*kapitel 10-13«-nngorlugu allanngortissaaq, aamma »§ 29«, »§§ 50- 54«-nngorlugu allanngortissaaq.

Tamanna isumaqarpoq, nipangersimasussaatitaaneq maanna aamma atuum- mat, sulianik suliaqarnermi, kapitalip 13-ni, maalaaruteqarnerit ingerla- riaasaannut. Siunnersuut isigineqassaaq, maalaarutit ingerlaarnerinnut atas- suteqarnera, maalaarutit ingerlaarnerannut allannguuteqarnissamik siun- nersuutigineqarpoq, maalaarutinut inerniliinerit Sullivimmi nakkutilliisuniit siunissaq isigalugu, Sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliani- innissaat, beskæftigelsesministerimiikkunnaarluni.

Allannguut § 29, §§ 50-54-mut, naqqiinernik kinguneqarpoq, Kalaallit Nu- naanni pinerlunnermut inatsisit nipangersimasussaatitaanermut inatsisaanni allannguuteqartumik.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.6.5.3.-mut oqaaseqaatit nalinginnasut innersuussutigineqarput.

Nr. 68-mut (§ 62, imm. 2)

*§ 62, imm. 2-* mi atuuttumi, immikkut nipanersimasussaatitaanermut aala- jangersagaq, nalinginnaasumik nipangersimasussaatitaanermut ilas- sutaavoq, ingerlatsinermut inatsisini, pinerlunnermullu inatsisini.

Allannguutissatut siunnersuut § 62, imm. 2, kinguneqarpoq, sulisup

maalaaruteqarnerata aamma illersugaanera, Suliffinni nakkutilliisut paasissutissanik ingerlatitseqqiinerannut maalaarutinut imaattunut; inunnut allanut sulisitsisoq imaluunniit taassuma sinniisaata avataatigut.

Aalajangersakkami pineqarpoq maalaarutip imarisaa, paasissutissat maalaartumit erseqqissarneqarsimanngitsut, maalaartoqarsimaneranik paasissutissat, aammalu paasissutissat nakkutilliisumik pulaarneqarnissa- mik suliniuteqarnissaa maalaarnerup kingunerisaanik.

Nakkutilliinernut nalinginnaasunut atatillugu, aalajangersagaq isumaqar- poq, Sullivimmi nakkutilliisuni ikiortiniit paasissutisseeqqusaanngilaq, maalaartoqarsimaneq pulaarnerumut peqqutaanera, Sullivimmiluunniit nak- kutilliisuniit maalaarumik tigusaqarsimaneq. Paasissutissanik noqqaas- suteqarnermut suliaqarneq, malittarisassat ingerlatsinermi inatsisit, tamanut pisortaqarfiit inatsisaat aammalu Kalaallit nunaanni inummut nalunaarsuutit inatsisaat malillugit, ingerlanneqartassasut.

Allagaatinik takunnissinnaatitaanermik noqqaassuteqarneq allaninngaaniit suleqatigisap avataatigut, Sullivinnik nakkutilliisoqarfimmiit itigartitsis- sutigigallarneqarsinnaavoq landstingip inatsisaa § 14, nr. 9 13. nuni 1994 meersoq malillugu, uunga tunngasoq, sullissinermi tamanut ammasoq, in- nersuunneqartumi suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsit inatsisaani § 62, imm. 2.

Allagaatinik takunnissinnaatitaanermut noqqaassuteqarnermut tunngatil- lugu, landstigngip inatsisaa malillugu nr. 8, juunip 13-ani 1994-meersoq, pisortani ingerlatsivinni sullissinernut tunngasuni inatsit nr. 429-mi maajip 31anni 2000-meersumi, inatsisitigut allannguuteqartumi nr. 1245-tut, de- cembarip 18-nni 2012-mi, inummut paasissutissanik suliaqarnermi piuler- poq § 62, imm. 2-tut, aalajangersimasunut aqqutissiuutaasutut, aalajanger- sakkat naleqquttut atorlugit suliarineqartussani.

Aalajangersagaq saniatigut oqaatsinik naalisaaneruvoq, takuneqarsin- naasumi ”sulisitsisumut sinniisoq” maanna taaguuteqalerpoq ”allat”. Naali- saaneq siunertaqarpoq, inunnik eqimattanik amerlanerulersitsinerup avataatigut, piviusunngortussanik allannguinertaqannginnera nipanngersi- masussaatitaanermi atuuttumi.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat 2.6.5.-mut oqaaseqaatit nalinginnaa- sut innersuussutigineqarput.

Nr. 69-mut (§ 63)

§ 63 atuuttoq, qallunaatut taaguusersuinermut atuuppoq, »landsstyret« aamma »minister«.

Tamanna allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaavoq, kalaallisut taaguu- sersuineq »Naalakkersuisut« aamma »naalakkersuisoq«, aalajangersakkami assigiinnissai pillugit.

Naggat. 2.8.1.2.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput. Nr. 70-72 -mut (§ 64, imm. 1-5)

Aalajangersakkami *§ 64, stk. 1-*mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, Sulli- vimmi nakkutilliisoqarfimmiit inerniliussamut maalaarut, beskæftigelses- ministerimut sapaatip akunneri 6-t qaangiutsinnagit tunniunneqareersima- sussaaneri, inerniliussinerup pineqartumut nalunaarutigineqarsimaneranik.

iAalajangersakkami atuuttumi § 64, *imm. 2*-mi takuneqarsinnaavoq, maalaartip Sullivimmi nakkutilliisunut nassiunneqarnissaa – inernilius- saasoq aalajangiusimaneqarpat – beskæftigelsesministerimut maalaarut in- gerlateqqinneqassaaq.

Aamma takuneqarsinnaavoq, § 64, *imm. 3* atuuttoq, piffissaq eqqorlugu maalaaruteqarneq tuaviuussatut atuuffilimmik beskæftigelsesministerimiit inerniliisoqarnissaata tungaanut imaluunniit beskæftigelsesministerimiit al- lamik aalajangiussaqarnissaanut.

§ 64, *imm. 4-*mi atuuttumi, takuneqarsinnaavoq, immikkut peqquteqartoqar- nerani, beskæftigelsesministerimiit maalaarut suliarineqarsinnaavoq, tuavi- uussatullu ilassuserneqarluni, maalaarut piffissaq eqqorlugu takkussi- manngikkaluarpalluunniit.

Kingullertut takuneqarsinnaavoq, § 64, *imm. 5*-mi atuuttumi, maalaru- taasumut inerniliinnginnermi, Sullivimmi isumannaallisaanermut siunneru- sisoqatigiinniit oqaaseqaateqarneq beskæftigelsesministerimiit anguneqar- nissaa.

Siunnersuutigineqarpoq, § 64, imm. 1-4-p allanngortinneqarnissaa, imaalil- lugu, ”beskæftigelsesminister-i” taarserneqassaaq ”Sullivimmik isuman- naallisaanermut maalaaruteqarnermut ataatsimiisitaliaq”, aamma ”beskæf- tigelsesministerip” imm. 3-mi, imaalillugu allanngortinneqarnissaa ”Sulli- vimmi isumannaallisaanermut maalaaruteqarnermut ataatsimiisitaliaata”.

Kinguneqarpoq, Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisitigut, Kalaallit Nunaanni Sullivinnut nakkutillisoqarfimmiit, siunis- sami Danmarkimi Sullivimmi nakkutilliisoqarnermut maalaaruteqarnermut ataatsimiisitaliamut ingerlanneqartarnissaat.

Danmarkimi Sullivimmi isumannaallisaanermut maalaaruteqarnermut ata- atsimiisitalamiit, qallunaat sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisaat naapertorlugu, ilaatigut qallunaat sullivinnut nakkutillisuiniit maalaarutit inernilerneqartarput.

1999-mili Sullivimmi isumannaallisaanermut maalaaruteqarnermut atattsi- miisitaliaq pilersinneqarmat, ataatsimiisitaliamiit sullivimmi isumannaal- lisaanermut inatsisini, annertuumik sullissineq ineriartortinneqarsimavoq. Pissutsinik ilisimasaqarluarnerup qulakkeerniarnerani, Kalaallit Nunaanni atuuttumik, Kalaallit Nunaanni Sullivimmi isumannaallisaanermut siun- nersuisoqatigiinniit, maalaarutinik inerniliisoqannginnerani oqaaseqarneq, piumasaqaatinik allannguisoqanngilaq. Sullivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamiit maalaarutinik suliaqarnermi, Kalaallit Nunaanni Sulli- vimmi isumannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinniit, inerniliineqarneq ajorpoq, kalaallit nunaanni sullivinni nakkutilliisuniit, maannamut inatsisaasut naapertorlugit. Naleqqunnerusutut nalilerneqarpoq, Sullivinni nakkutilliisoqarfimmiit oqaaseqarneq, Kalaallit Nunaanni Sullivinni isu- mannaallisaanermut siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqartoqartarnissaata anguneqarnissaa, maalaarutip Sullivimmi isumannaallisaanermut maalaaru- teqarnermut ataatsimiittaliamut ingerlateqqinnginnerani. Tamatuma malit- sigaa § 64, *imm. 5*-p atorunnaarsinneqarneranik.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.6.7.-mut oqaaseqaatit nalinginnaa- sut innersuussutigineqarput.

Nr. 73 -mut (§ 65, imm. 1)

Aalajangersagaq atuuttoq malillugu inatsimmi Kalaallit Nunaani suliffinnik isumannaallisaanermi § 65, imm. 1*-*mi, suliniutini pineqaatissiisoqarsin- naavoq, Kalaallit Nunaani pinerlunnermut inatsit malillugu, imaattoqarpat:

1) § 11, § 11 a, imm. 1-3, § 12, § 13, imm. 1 aamma 2, §§ 14-17, §§ 19-28,

§ 31, imm. 1 aamma 2, § 32, imm. 1, § 34, imm. 1, § 36, imm. 1, § 38, imm.

1, § 58, imm. 2 aamma 3, § 59, imm. 1, aamma § 61, imm. 2,-nik unioq- qutinneqarpata.

1. Kapitali 8 aamma 9 -p akerlianik iliuuseqarnermi suliamik ingerlatsineq, aqutsisoq imaluunniit nakkutilliinermik aqutsisoq suliamik taama ittumik imaluunniit suliamik ingerlatsineq kapitali 8-p akerlerisaanik
2. § 60 malillugu peqqussummik malinninnginneq, imaluunniit
3. § 17 a, imm. 2 malillugu paasissutissanik nalunaaruteqannginneq

Siunnersuutigineqarpoq *§ 65, imm. 1* allanngortinneqassasoq, siun- nersuutigineqartorlu § 17 c aalajangersakkamut ilanngunneqassasoq.

Taamaalilluni suliffeqarfimmut aalajangersakkakkut, Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiisoqarsinnaanngussaaq.

Allannguut atorlugu § 65, imm. 1-mi aappiullugu naatsorsuutigineqarpoq, atortussanik unioqqutitsinernut tunngaviusumik akiliisitsineq, aalajanger- sakkamik qaffanneqarneratigut pissaaq.

Sulisitsisunut kinguneqarpoq, akiliisitsissutip tunngaviusutut qaffassis- susaanik 20.000 kr.-niit 24.600 kr.-nut, aamma 40.000 kr.-niit 44.600 kr.- nut qaffanneqarnissaanik naatsorsuutigineqarnera.

Tunngaviususutut akiliisitsissutaasup unioqqutitsinerup sakkortussusaata allanngortinneqanngitsup, naatsorsuutigineqarneratuut aalajangiisuussaaq, 24.600 kr.-nik imaluunniit § 65, imm. 1 malillugu 44.600 kr.-nut.

Tunngaviusutut akiliisitsissut 24.600 kr.-nit atuuffiinut, naatsorsuutigi- neqarpoq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinermut pineqartumut, malitseqartumik, isumannaallisaanermut peqqissutsimul- luunniit toqqaannartumik navianartoqarnerani. Tamatuma assigaa unioq- qutitsinerit, maannamut tunngaviusumik 20.000 kr.-nik akiliisitsinertallit. Assersuutitut nassuiaataasumut inatsisitigut atuuttumut, immikkoortoq 2.7.1.1.-mut innersuussutigineqarpoq.

Tunngaviusutut akiliisitsissutip 44.600 kr-niusut, atuuffii, naatsorsuutigi- neqarpoq, sullivimmik isumannaallisaangermi inatsiseqarnermik unioq- qutitsinernut pineqarpoq, ima sakkortutigisunut, inuunermik peqqissutsi- milluunniit innarliisinnaasumik, innarliisoqarsinnaaneraluunniit atortussa- tigut nalinginnaasutigut unioqqutitsinerniit annerulluni. Tamatuma assigaa, unioqqutitsinerit, atortussatigut unioqqutitsinernut nalinginnaasunut unioq- qutitsinerniit annertunerit. Tamatuma assigaa, unioqqutitsinerit maannamut

* 1. kr.-nik tunngaviatigut qaffasissusillit. Nassuiarneqarnera inatsisini atuuttuni immikkoortoq 2.7.1.1.-mut innersuussutigineqarpoq.

Inatsisissatut siunnersuummik § 65, imm. 1-mik allannguinissamut tunngasumi, siunertarineqarpoq tassuunaannaq allannguinissaq, akiliisitsis- sutip qaffasissusanut tunngasumi, imm. 1 malillug, atortunik unioqqutitsi- nerni. Allannguisoqarnissaali siunertaanngilaq, sulisunut tunngaviusumik akiliisitsinerup qaffasissusaanik atuuttuni.

Tunngaviusumik akiliisitsissummik 10.000 kr.-iusumut, sulisitsisumut suli- nermut tunngasunik unioqqutitsinernut, allanngortinneqannginnissaa naats- orsuutigineqarpoq.

Pinerlunnikkut inatsisitigut pineqaatissiinermut ataasiakkaanut aalajanger- saaneqarneq, eqqartuussisuniit nalilersuinikkut pisarnera taamaaginnas- saaq, tak. tamatumunnga aalajangersakkat nalinginnaasut, pineqaatissiis- sutinut pinerlunnermut inatsisit kapitalianni 24-mi, pineqaatissiinerup qaf- fasissusaanik aalajangiinermut toqqaanermullu.

Inatsisissatut siunnersuutaasup naggat. 2.7.-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 74 -mut (§ 65, imm. 2)

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut aalajangersa- gaq atuuttoq malillugu § 65, imm. 2, pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinernik imm. 1 malillugu qaffasissusiliineq, isigineqarpoq, annertuumik sukaterinertut, inuup inuuneranik imaluunniit inummik ajoquseerujussuarnermik, unioqqutitsinerup kinguneqarneratigut.

Aalajangersakkap allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasumi *§ 65, imm. 2*-mi »taamaammat« allanngortinneqassaaq til »taamaappat«.

Allannguinermi oqaasertaasa inatsisini allaqqanera kisimi pineqarpoq, sul- livimmi isumannaallisaanermut inatsisinik atortutigut unioqqutitsinernut akiliisitsissutip qaffasissusaanik allannguinernut, oqaaseqaatinut periarfis- saliineq siunertaavoq.

Oqaatsitigut allannguineqarneranut siunertaavoq, akiliisitsinermut tunng- aviusup qaffanneqarneranut akiliisitsissutip tunngavianik ilassutaasumik marloriaammik ilaneqarnera, unioqqutitsineqarsimappat, ajutoorneq inum- mut aqqunarneranik toqumilluunniit kingunilimmik malitseqarpat.

Sulisitsisunut kinguneqarpoq, unioqqutitsineq tunngaviusumik akiliisitsi- neq § 65, imm. 2-miittumi, katillugu 49.200 kr.-mik tapiissutaa ilanngullugu qaffanneqarnissaanik, (2 x 24.600 kr.)-mik, unioqqutitsinerni tunngaviusu- mik 24.600 kr.-nik akiliisitsissutiteqartumi, tapiissutaa ilanngullugu, katil- lugit 89.200 kr. ( 2 x 44.600 kr.)-iuvoq, unioqqutitsinerni akiliisitsissutip tunngavia 44.600 kr.-iusumi.

§ 65, stk. 2 -mi inatsisissatut siunnersuummi allannguinissamut, akiliisitsis- sutip qaffasissusaanik allannguinissaq kisimi pineqarpoq. Inatsisissami si- unnersuummi, aalajangersakkap atuuffiinik allannguinissaq pineqanniglaq.

Pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerit aalajangersarneqarneri, pis- unut ataasiakkaanut eqqartuussivimmi nalilersuinermiiginnassaaq, tak. tamatumunnga aalajangersakkami, pinerlunnermut inatsitisitigut kapitali 24-mi, pineqaatissiissutinik toqqaanermut sivisussusiliinermullu tunngasut oqaaseqaatit nalinginnaasut.

naggat. 2.7-mi oqaaseqaatinut nalinginnaasut innersuussutigineqarput. Nr. 75 -mut (§ 65, imm. 4)

Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisini atuut- tuni § 65, imm. 4-mi taaneqareersumi imm. 3-mi pisuni, imm. 1 aamma 2 malillugu pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiissutinik sivisussusiliinertigut, sukaterinertut isigineqarpoq,

* + 1. unioqqutitsineq piaarinaatsoornikkut imaluunniit sakkortuumik mianersuaalliornikkut pisoq,
    2. unioqqutitsinermi inuunermik peqqissutsimilluunniit ulorianartorsiortitsineq, pisumi imm. 2-mi imaritinneqanngitsuni,
    3. siusinnerusukkut § 60, imm. 1, imaluunniit 2-mik malinninnissamik, iliuusereqqitamut, assingusumulluunniit tassunga piumaffigineqarnikkut
    4. unioqqutitsinikkut aningaasaqarnikkut iluanaarnermik angusaqarneq, imaluunniit aningaasaqarnikkut iluanaaruteqarnissamik siunertaqarnerup anguneqarnera, imminut iluanaartilluni, inuilluunniit allat iluanaartillugit.

Aalajangersakkamik *§ 65, imm. 4 -*mi *-*mi*,* allanngortinneqarnissaanik siunnersuutaasumi, malitseqarpoq, »taaneqartut« imaalillugu allanngortissasoq »allanneqartut«.

Inatsisini oqaatsit allaqqanerinut allannguinerinnaavoq, siunertarineqarluni oqaaseqaatinut periarfissaqalernissaanik, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisitigut, atortunik unioqqutitsinermut akiliistsissutip qaffasissusaanik allannguinermut.

Oqaatsitigut allannguinermut siunertaaavoq, akiliisitsissutip qaffasissusaanik qaffaaneq, sakkortuumik pisunut 5.000 kr.-niit 10.000 kr.- nut sukaterinerussaaq.

Inatsisissatut siunnersuummi § 65, stk. 4 -mi allannguutaaneranut siunertaavoq, akiliisitsissutip qaffasissutaanut tunngasuinnaat pineqarput. Inatsisissatut siunnersuut, aalajangersakkat atuuffiinik allannguinermik siunertaqanngilaq.

Pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinermut aalajangiussineq, suliani pisunit ataasiakkaani, eqqartuussivimmiit nalilersueqqissaarnermiiginnassapput, tak. tamatumunnga aaajangersakkani nalinginnaasuni, pinerlunnermut inatsisit kapitalianni 24-mi pineqaatissiinerit sivisussusaannik toqqaanermut.

Oqaaseqaatinut nalinginnaasunut oqaaseqaatit, naggat. 2.7 innersuussutigineqarput.

Nr. 76 -mut (§ 65, imm. 5)

Sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisip aalajangersagaani atuuttumi § 65, imm. 5 malillugu, immikkut sukaterinertut isigineqassaaq, inuusuttunit 18-nit inorlugit ukiulinnit, inuunermik peqqissutsimilluunniit aqqunarneqarnikkut ulorianartorsiorneq, tak. imm. 4, nr. 2.

*§ 65, imm. 5* siunnersuutigineqartoq, pisut 4-nik kisitsisitalerneqarsinnaapput, pineqaatissiissummik qaffasissusiliineq, immikkut sukaterinertut isigineqassasoq.

§ 65, stk. 5 siunnersuutigineqartoq atorlugu, peqatigisaanik siunnersuutigineqarpoq, akiliisitsissut immikkut sukaterinerunissaanik, tak.

§ 65, imm. 5, 10.000 kr.-niit 20.000 kr.-nut qaffanneqarnissaa, immikkut pisutut sukaterinertut.

Siunnersuutigineqartoq, immikkut pisunut sakkortusiineq § 65, imm. 5, *nr. 1*-mi, erseqqissarneqarpoq, kingunilimmik; unioqqutitsinerit § 65, imm. 2- mi pineqartut, inuusuttumillu 18-nik ukiulimmit aqqunartoqarsimanerani, akiliisitsissut 20.000 kr.-nik qaffaqqinneqassaaq.

§ 65, stk. 5, *nr. 2* siunnersuutigineqartoq, maannamut atuuppoq, kingornalu immikkut pisutut sakkortusiinertut isigineqassaaq, inuusuttunit 18-nik ukiulinnit aqqunarnikkut inuunermut peqqissutsimullu aqqunarnermut ulorianartorsiornermik kingunilimmik, tak. imm. 4, nr. 2.

§ 65, stk. 5, *nr. 3*-p siunnersuutigineqarnerata kingorna – nutaatut – isigineqassaaq, immikkut pisumut sukaterinertut, inuit arlallit inuunerannik peqqissusaannillu ulorianartorsiornikkkut, imaappoq, inuit marluk arlallilluunniit pineqarput.

§ 65, stk. 5, *nr. 4*-p siunnersuutigineqarneranut assigisaanik nutaajussaaq isigineqarlunilu immikkut pisunut sukaterinertut, pineqartumut tigussaasunut, piginneqatigiinnikkulluunniit arlaleriartumik sakkortuumik sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinerit (inatsisit malillugit piginneqatigiinnut) siornatigut ataasiartumik arlaleriartumilluunniit sakkortuumik ukiut 4-t iluinni, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarnermik unioqqutitsisimanikkut

pineqaatissinneqarsimanernut.

Naatsorsuutigineqarpoq, siornatigut unioqqutitsinerit suugaluartulluunniit, sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussamut inatsisitigut unioqqutitsinernut pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinermik kinguneqarsimasut, unioqqutitsinermi pineqartumi, pinerlunnermiit ukiut 4- at iluini, akiliisitsissutip naatsorsornera malillugu, uteqqiinermut atuunneranik ilaneqassaaq. Siornatigut suliaasimasoq taamaalilluni,

pinerlunnermiit ukiut 4-t iluinni unioqqutitsineq pineqartoq aalajangiivigineqassaaq.

Apeqqutaanngilaq, siornatigut pineqaatissiissutinut assinguppat, imaluunniit sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik allatigut unioqqutitsineruppat. Aalajangiisuussaarli, siornatigut inatsisinik unioqqutitsissut, inatsisinillu unioqqutitsineq pineqartoq, § 65, imm. 5, nr. 4 malillugu, sakkortuumik unioqqutitsinertut eqqartuussaassutaassammat.

Suliffeqarfiup nalilersornerani imaattoqarpat piginneqatigiinnikkut suliffeqarfiugaluarpat, inummilluunniit ataatsimik pigineqaraluarpat siusinnerusukkut sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanikkut, piginneqataasuniit ataatsimut pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerit inerniliivigineqassapput, unioqqutitsineq ukiunik 4-nik sioqqullugu pisimappat, pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissiineqartarpoq, uteqqiinermut atuuffilimmik ilassutilerneqarneratigut.

Uteqqiinermut atuuttoq sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussanermut inatsisinik, sakkortuumik unioqqutitsinernut atorneqartarpoq, ima paasillugu, sioqqutsisumik naalakkiutigineqanngitsunut, pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiissutinik toqqaannartumik unnerluussineqarnerani. Pinerlunnermut inatsisitigut Sakkortuumik unioqqutitsinikkut pineqaatissiinerit assersuutigalugu pigajupput:

Nakkaattoornissamik ulorianaatilik, ajalusoornissamik ulorianaatilik, betonnimik sanaat qerattarsarneqarnermik amigaatillit,

* nunamik assaanermi nakkaattoornissamik ajalusoornissamillu ulorianaatillit,

akuutissanik atortussanillu ulorianaatilinnik suliaqarneq, isumannaallisaanermik peqanngitsuni,

* taknikkikkut atortorissaarutinik ulorianartorsiornerit, kigginnerneq pinngitsoorniarlugu iliuuseqarfigineqanngitsuni,

maskiinat aalasut, maskiinalluunniit allat, pisuni navianartuni, teknikkikkut atortorissaarutit passunneqarsimappata, isumannaallisarneqarnera aserorneqarsimasumi,

* isumannartumik qaleriiaakkat/issorarneqartut sisusoornissaanik ilimanaatillit,

illersorneqarsinnaanngitsumik inummik kivitsineq,

* akuutissanik ulorianartunik ammip aatsinneqarnissaanik ulorianartorsiorneq, ikuallannikkut, ipinikkut, toqunartumik sunnerneqarnikkut, qaartoornikkullu aamma
* inuusuttuni inatsisinik unioqqutitsinikkut sulineq.

§ 65, imm. 5, nr. 4 naapertorlugu, naatsorsuutaavoq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinerit qaffaavigineqaqqinnissaannik, pinerit tamaasa, timikkut, inatsisit malillugit piginneqatigiinnikkulluunniit, ukiut 4-t iluini, siusinnerusukkut *arlaleriartumik* sakkortuumik sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik unioqqutitsinikkut pineqaatissinneqarsimagaanni.

Sulisitsisumut kinguneqarpoq, akiliisitsiissutip 10.000 kr.-nik qaffaavigineqarnissaanik, ukiut 4-t iluini, pinerit tamaasa, siusinnerusukkut arlaleriartumik, sakkortuumik sullivimmi isumannaallisaanermt unioqqutitsinikkut pineqaatissinneqarsimanermi. Kinguneraalu, akiliisitsiissutip 20.000 kr.-nik qaffanneqarneranik, siusinnerusukkut ataasiarluni pineqaatissinneqarsimanermi, 30.000 kr.-nik marloriarluni pineqaatissinneqarsimanerni, 40.000 kr.-nik siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimanerni, 50.000 kr.-nik siusinnerusukkut sisamariarluni pineqaatissinneqarsimanerni il.il.

Assigisaanik pinerlunnikkut inatsisitigut tallimariarnikkut arlalinnikkulluunniit pineqaatissiinernut siuariaatissaasutut siunertaavoq.

Pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerup atortinneqarnera, eqqartuussinikkut nalilersueqqissaarnermiippoq, pisunut ataasiakkaanut, tak. aalajangersakkat nalinginnaasut, pineqaatissiinermut tunngasuni, pinerlunnermut inatsisit kapitaliani 24-mi, pineqaatissiinernut toqqaaneq naatsorsuusiornerlu.

Inatsisissatut siunnersuummut naggat. 2.7-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput.

Nr. 77 -mut (§ 66, imm. 1, 1. naggat.)

*§ 66, imm. 1, 1. naggat.* atuuttoq naapertorlugu, § 11, § 11a, imm. 1-3, §12,

§ 32, imm. 1, § 34, imm. 1, § 36, imm. 1 aamma § 38, imm. 1-mik unioqqutitsinerit, kiisalu § 65, imm. 1, nr. 2 og nr. 3-mi pineqartutigut sulisitsisumut akiliisitsinermut peqqusinermut atorsinnaapput,

sulisitsisumiilluunniitunioqqutitsineq piaarinaatsoornerugaluarpat mianersuaalliornerugaluarpalluunniit, tak. imm. 3.

Inatsisissatut siunnersuutissatut siunnersuutigineqarnerani, allanngortinneqassaaq, »sulisitsisoq« imaalillugu »sulisitsisuusoq« sullivimmi isumanallisaanermut inatsisini § 66, imm. 1-mi. Inatsisit allaqqanerini oqaasertaasa allanngortinneqarnissai kisimik pineqarput, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisinik atortussatigut unioqqutitsinermut akiliisitsinermut oqaaseqaatinik allannguinermi.

Allannguutaasumi naatsorsuutigineqarpoq, tunngaviusutut atortussanik unioqqutitsinermi akiliisitsissut, malittarisassat malillugit qaffanneqassasoq

Tamanna sulisitsisunut isumaqarpoq, piumasarineqartoq, tigussaasutigut unioqqutitsinernut, sulisitsisumit akisussaaffigineqartunut, tunngaviusumik akiligassiissutit 20.000 kr.-niit 24.600 kr.-inut aammalu 40.000 kr.-niit

44.600 kr.-inut qaffanneqarnissaat.

Unioqqutitsnerup qanoq ingasatsiginera apeqqutaatillugu ingerlatiinnarneqassaaq, aalajangerneqartassaaq tunngaviusumik akiligassiissutit 24.600 kr.-iussanersut imaluunniit 44.600 kr.-nit. § 66,

imm. 1. malillugu.

Sullivimmi avatangiisinut inatsimmik unioqqutitsilluni isumannaassutsimik imaluunniit peqqinnermik toqqaannartumik navianartorsiortitsinermut tunngaviusumik akiligassiissutaasssapput 24.600 kr.-nit. Ullumikkut unioqqutitsinernut taamaaqataanut akiligassiissut 20.000 kr.-niuvoq. Immikkoortoq 2.7.1.1-imi inatsisit atuuttut nassuiaatigineranni assersuutit innersuussutigineqarput.

tunngaviusutut akiliisitsissutip 44.600 kr.-niusup atuuffia, naatsorsuutigineqarpoq, sullivimmi isumannaallisaanermut inatsiseqarnermik unioqqutitsinerit pineqassasut, ima sakkortutigisunut, inuunermik peqqissutsikkullu aqqunarneqarnikkulluunniit kinguneqartumik, imaluunniit atortut alinginnasut unioqqutitsinikkut atorneqarnerisigut, nalinginnaasumut naleqqiullugu innarliinerisigut. Unioqqutitsinerit taamaattut, akiliisitsinerup tunngaviusup 40.000 kr.-t assigai. Ilanngussami 2.7.1.1.-mi nassuiarneqarnera atuuttoq innersuussutigineqarpoq.

§ 66, imm. 1-mik inatsisissatut allannguinissamik siunnersuutitigut, atortussanut tunngasunut unioqqutitsinernut akiliisitaaneq imm. 1 malillugu allannguineqarnissaa siunertaavoq. Aalajangersakkap atuuffiinut allannguinissaq siunertaritinneqanngilaq.

Tunngaviusumik sulisitsisumut, sullivimmi aalajangersakkanik unioqqutitsinernut, naatsorsuutigineqassaaq allanngortinneqannginnissaanik, imaappoq, 10.000 kr.-t

Pinerlunnermi inatsisitigut pineqaatissiinermut aalajangiussaasoq, eqqartuussivitsigoorlugu nalilersoqqissaarneqassaaq, pisuni ataasiakkaani, suliani, tak. tamatumunnga aalajangersakkat nalinginnaasut, pinerlunnermut inatsisit kapitalianni 24-mi pineqaatissiinernut tunngasut, pineqaatissiissutaasussanut toqqaanermut naatsersuinermullu.

naggat. 2.7-mut oqaaseqaatit nalinginnaasut innersuussutigineqarput. Nr. 78 (§ 66, imm. 1, 3. naggat.)

§ 66, imm. 1, 3. naggat.-mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisitigut akiliisitaanermut akisussaaffiup § 91, imm. 4-mi atorneqarsinnaannginnera, § 66, imm. 1 malillugu.

§ 91, imm. 4-mut innersuussutaasoq § 128, imm. 4-nngorlugu allanngortinneqassaaq, tak. Kalaallit nunaani pinerlunnermut inatsisit aalajangersagai atuuuttut.

§ 128, imm. 4-mi malitseqarpoq, Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisini atuuttuni, akilisiitsitsinerup ilanngunneqarsinnaannginnera, eqqartuussaasumiit akiliinissaq akerliuffigineqarpat, eqqartuussivimmiit, suliani tamanut ammasuni unnerluutiginnissinnaanikkut, politiiniit noqqaassutigineqarneratigut, eqqartuussaasoq isertitsivimmut killiussaanngitsumik inissiinermik aalajangiivigineqarsinnaanera isumaqarfigineqarpoq.

Nr. 79 -mut (§ 67, imm. 1, 4. naggat.)

§ 67, imm. 1, 4. naggat., -mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, § 91, imm. 4-p Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisini atuuffiisa takuneqarsinnaasuni,

§ 67, imm. 1. malillugu akiliisitsinermut atorneqarsinnnaannginnera.

§ 91, imm. 4-mut innersuutaasoq, § 128, imm. 4-mut allanngortinneqassaaq, tak. Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisit aalajangersagaat atuuttoq.

§ 128, stk. 4 naapertorlugu, Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisini atuuttuni, akiliisitsinerup ilanngussinnaanera, isigineqartariaqarneralu, eqqartuussaasumiit akiliineq akerliuffigineqarpat, eqqartuussivimmiit sulianut taamaattunut pisinnaavoq, tamanut ammasumik unnerluussineqarneranik, politiiniit noqqaassutigineqarnera naapertorlugu aalajangerneqarsinnaanera, eqqartuussaasoq killiliussaanngitsumik, isertitsivimmut inissinneqarnissaanik.

Nr. 80 -mut (§ 67 a)

*§ 67 a-*mi takuneqarsinnaavoq, Kalaallit nunaani pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerit, suliffeqarfinni aqutsisunut il.il. pineqaatissiissutigineqarsinnaannginneri § 66, imm. 1, 1. naggat., aamma §

67, 2. naggat., tak. § 17 b. malillugu

Maannamut atuuttoq § 17 b suliffeqarfimmi aqutsisup akisussaaffiinut tunngasut, siunnersuutigineqarpoq, nuunneqarnissaanik §.

*Taamaattumik § 67 a* allanngortinneqassaaq § 17 b -tut § 17 c. 17 c- nngorlugu

Nr. 81-mut (§ 70)

*§ 70*-mi atuuttumi takuneqarsinnaavoq, suliassat eqqartuussisutigoortut, Kalaallit nunaata eqqartuussiviani, suliatut salliussat.

Siunnersuutigineqarpoq, *§ 70*-p allanngortinneqarnissaanik, Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani, sullivimmi isumanaallisaanermut suliat salliunneqartutut siulliunneqartarnissaannik, tak. Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarnermi inatsit § 57, jf. § 749.

Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfiata, qallunaat nunaani illoqarfimmi eqqartuussisut assigai. Danmarkimi illoqarfimmi eqqartuussisuniit, sullivimmi isumannaallisaanermut suliat, salliussatut siullertut suliarineqartarput. Kalaallit nunaata Eqqartuussisuuneqarfianiit, suliat aallartinneqartarneri, maannamut suleriaasiusoq allanngortinneqarnissaanik eqqarsaataanngilaq.

*§ 2-mut*

*imm. 1.* Siunnersuutigineqarpoq, inatsit 1.juli 2023-miit atuutilernissaanik. *Imm. 2*. Malittarisassat, Kalaallit Nunaanni sullivimmi isumannaallisaanermut inatsisit naapertorlugit atuutilersinneqarsimasut, tak. inatsit nr. 1048, oktobarip 26-anni 2005-meersut atuunneri ingerlaannassapput, malittarisassanik atuutilersitsinermut periarfissaliissut atorlugu inatsimmi tassani atorunnaarsinneqarnissaata, malittarisassanilluunniit taarserneqarnissaata tungaanut.

**Ilanngussaq 1**

**Inatsisissatut siunnersuutip katiterneqarnerani inatsimmi atuuttumi**

|  |  |
| --- | --- |
| *Oqaasiliomeq atuuttoq* | *Inatsisissamik siunnersuut* |
|  | **§ 1**  Inatsimmi suliffimmi Kalaallit Nunaanni suliffimmi isumannaallisaanikkut pissutsini  tak. inatsisitigut nalunaarummi atuuttumi nr. 1048 26.oktober 2005-meersumi, allannguuteqarh1mi inatsimmi nr. 1382 23. december 2012- meersumi aamma inatsimmi nr. 461, 15. maj 2017-meersumi, ataani allanngortinneqartussatut  suliarineqassapput: |
| § 1.Inatsisitigu t pilersinneqassaaq  l) Sullivik isumannaatsoq peqqinnartorlu, kalaallit nu­ naanni inuiaqatigiinni, suk­ kulluunniit teknikkikkut, inoqateqarnikkullu ineriartits­ isoq, aamma  2) --- | **1.** -mi *§ 1, nr. 1* naapertorlugu, ikkunneqassaaq »sundt«-p kingoma: »timikkut tarnild.'l.illu atukkat« |
| § **2.**  Inatsit Kalaallit Nunaanni sulisitsisumut atuuppoq.  *1mm. 2.* Mininneqartut tassaapput   1. Sulin. eq, sulisitsisup. nammi- neq muuneillllll.1anm-   gaasartomera, tak. § 45 d, d,   1. Sulineq, sulisitsisup ilaqutaaniit ingerlanneqartoq, illoqatigiit iluinnut tunngasoq, tak. § 45 d, | **2.** *§ 2,imm. 1-mi ,* ikkunneqas­ saaq »sulineq«-p kingoma: », suli arineqart oq«, kingomalu aamma»sulisitsisoq« ikkun­ neqassaaq: », tak. imm. 2 aamma 3.«  **3.** *§ 2,i.111111. 2 , 11r . 1 aamma 2-*  mi, allanngortinneqassaaq: », tak. § 45 d« imaalillugu:  »killersuinerit |

|  |  |
| --- | --- |
| 3) --- | kin guneritinneqartut« § 45 d -mi |
| *1111111. 3.* Aalajangersakkat suliat makkua imaritinneqarput, | inuusuttunut 18-nit inorlugit ukiulinnut. |
| sulisitsisumiit suliassaanngitsut, |  |
| suliallu imm. 2-mi taaneqartut: |  |
|  | **4.** *§ 2, im111. 3-mi,* |
|  | aUanngortinneqassaaq |
|  | »Aalajangersakkat makkua |
|  | imaritinneqassapput, |
|  | sulisitsisumiit suliarineqameq |
|  | ajortut, kiisalu unm. 2-mi |
| 1) § 15 sulisitsisunut arlalinnut il.il. sullivimmi ataatsimi, | sulinerit taaneqartut:«  imaaWlugu: »suliat |
| §§ 24-30 pisiortorfiit il.il. | sulisitsisumiit |
| aamma § 31-mi sanaartortitsisunut il.il. tunngasoq, | suliarineqartussaanngitsu t, suliallu sulisitsisumiit  suliarineqartussaasut imm. 2-mi |
| 2-3) --- | taaneqartut, aalajangersakkani |
| 4) §§ 38 aamma 39 aktmtissanut | makkunani atuupput:«. |
| atortussanullu, | **5.** § 2, imm. 3, nr. 1-mi, |
| 5-6) --- | ikkunneqassaaq »sullivik«-p |
|  | kingoma: »§ 15 a |
| *1111111. 4.* --- | sanaartortitsisup  pilersaarusiomeranut |
|  | killilersuutaanut, |
|  | ataqatigiissaarineranullu |
|  | siunertarisamut |
|  | atuussinnaaneranik sulisitssumiit |
|  | qulakkeerinneqataanermik«, |
|  | aamma i *nr. 4,* allanngussaaq |
|  | »aamma 39« imaalillugu: », 39, |
|  | 39 a aamma 39 b«. |
|  | **6.** *§ 2, imm. 3, ur. 4-mi,* |
|  | aUanngussaaq »38 aamma |
|  | 39«imaalillugu: »38-39 b«. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 7. *§ 2* -mi ikkunneqassaaq stk. 3-p kingorna, immikkoortoq nutaatut:  »Piumassutsimik sulineq,  sunngiffimmi aallutatut isikkulik, mininneqarpoq, aammalu sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermut aamma § 11 a sullivimmik naWersuineq.« Imm. 4 kingorna i.mm. 5-nngus- saaq. |
|  | 8. § 2-p kingorna ikkunneqas- saaq:  »§ 2 a. Beskæfti.gelsesmi- nisterimiit malittarisassanik atuutilersitsisoqarsinnaavoq, aa- lajangersakkani kapitalit 2-4- aanni aamma 12-14-anni naleqqussaaanerni pisarialinni, sulisitsisumit sulinerup atuunnis- saa, sulinermi sulisut akunner- minni pissusaat sulinermut tunn- gatillugu nukersortoqarnis- saanik, sioorasaarisoqarnis- saanik allatulluunniit kanngut- taatsuliortoqarnissaanik suline- rup avataani ilimanaateqarpat.  *1mm. 2.* Beskæftigelsesmi- nisterimiit, suli.sitsisup pi.sus- saaffiinik najoqqutassanik atuutilersitsisoqarsinnaavoq, i.mm. 1-mi pineqartumi, sulli- vimmut atassuteqartumik suline- rup avataani pisunut sulisunik nukersortoqarneranut, politiinut tunniussinermut siunnersuiner- mut. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *1mm. 3.* Beskæftigelsesmi­ nisteri aamma malittarisassanik atuutilersitsisinnaavoq, aalajan­ gersakkat ataatsip arlallilluunniit kapitaliani 2-4 aamma 12-14 malittarisassani atuutsinneqar­ tussanik, imm. 2 malillugu atuuttussanik.« |
| **Kapitali 2 - Suliffeqarfiit isuman­ naallisagaanermik- peqqissuser­ millu aaqqissuussaavigineqarnerat** | **9.** *Qulequtaq* kapitali 2 imah1t allanneqassaaq:  »Kapitali 2  *Js uma,maa/f;saanen nut peqqis­ sutsimullu aaqqissuussaaneq«.* |
| § **3 a.** --- | **10.** § 3 a -p kingorna, indsættes i kapitali 2-mi ikkunneqassaaq:  *»Suleqatigiimzeq*  § **3 b.** Suliffeqarfinni ataasiak­ kaani isumannaallisaanermut­ peqqissutsimullu aaqqissuussaa­ neq, sulisitsisup sulisunilu aqut­ sisut sulisuniillu tamanit su­ leqatigiinnikkut isumagineqas­ saaq.« |
| *J11utt11t attaveqatigiim1eq*  § **4.** I suliffeqarfinni 1-9-nik su­ lisulimmi, suliffeqarfiup isumannaal­ lisaanermut- peqqissutsimullu aaqqis­ suussaanera, sulisitsisup, sulisunillu aqutsisup akunnerminni attaveqatigiin­ nikkut suliarineqassaaq, tak. § 18, su­ lisuniillu tamanit. Beskæftigelsesmi­ nisterimiilli isumannaallisagaanerup sananeqarnerinik malittarisassa­  liisoqarsinnaavoq, tamannalu | 1. *Qulequtaq § 4* sioqqullugu, imatut allanneqassaaq:   *»Sullivimmi isuma11naa/f;saa­*  *nen11ut aaqqissuussaaaneq«*   1. *§ 4* imatut allanneqassaaq:   »§ **4.** Suliffeqarfinni 1-9-nik su­ lisulinni, sullivimmiisuman­ naallisaanerup peqqissutsillu su­ leqatigiissutiginera, sulisitsisup sulisut, immaqalu sulisuni aqut­ sisut toqqaannarh1mik ataavar­ tumik attaveqatigiinnerisigut |

|  |  |
| --- | --- |
| pingaaruteqartutut piumasarineqartus- satut isigineqarpoq. | pissaaq. Beskæftigelsesministe- rimiit sullivimmi aaqqissuussi­ nerup sananissaanut malittarisas­ sanik atulersitsisoqarsinnaavoq, sulliviiit ilaannut imaluunniit suliffeqarfinnut aalajangersi­ masunut.« |
|  | **13.** *Qulequtaq §* 5 sioqqullugu  atorunnaarsinneqassaaq. |
| § **5.** Suliffqarfinni 10-nik amerlane­ rusunilluunniit sulisulinni, suliffeqar­ fik isumannaallisaanennut- peqqis­ sutsimullu aaqqissuussaavigineqas­ saaq  *1mm. 2.* immikkoortortami sullivim­ miluunniit sulisunik aqutsisumiit, sullivimmi isumannaallisaanennut sinniisi peqatigalugu, immikk:oortor­ tamut, sullivimmulluunniit, sulli­ vimmi isumannaallisaanennut eqi­ mattamik pilersitsissapput.  *1111111. 3.,* immikkoortortamut sulli­ vimmulluunniit tamanut, isuman­ naallisaanennut sinniisissamik sulis­ uniit toqqaaneqassaaq, isumannaal­ lisaanermut peqqissutsimullu atuuffi­ giligassamik, isumannaallisaanermut atuuttussanik eqimattamik. Sulisunut sinniisoq, isumannaallisaanennut sinniisutut qinemeqarsinnaavoq. | **14.** *§* 5, imatut allanneqassaaq:  »§ 5. suliffeqarfinni 10-34-nik sulisulinni, isumannaallisaaner­ mut- peqqissutsimullu aaqqissu­ ussaaneqassaaq, sullivinni isu­ manaallisagaanermut aaqqissus­ saaneq ataatsimik arlalinnillnun­ niit, sulisitsisumiit taassumann­ galuunniit sinniisumiit, sulli­ vinuni isumannaallisaanermut sinniisissanik qinersineqamera­ tigut. Sullivimmi isumannaal­ lisaanermut aaqqissuussaaneqar­ nermi, ulluinnami pingaamertut suliassat, isumannaallisaanennut peqqissutsimullu tunngasut isu­ magineqassapput.« |
| § **6.** Suliffeqarfinni, 20-nik amerlanemsunilluunniit sulisulinni, tak. § 7, imm. 7, isumannaallisaaneq pilersinneqassaanermi  ataatsimiisitaliaq pilersinneqassaaq. | **15.** *§ 6,imm. I ,* in1aalillugu allanneqassaaq:  »suliffeqarfinni 35-nik  amerlanemsunilluunniit sulisulinni, sullivimmi |

|  |  |
| --- | --- |
| Suliffeqarfimmi ataatsimik marlunnilluunniit isumannaallisaanenni eqimattamik pilersitsisoqarsimappat, isumannaallisaanermi eqimattaq, eqimattamiluunniit ilaasortat, suliffeqarfiullu aqutsisua, taassumaluunniit sinniisuaniit inuttaqartinneqassaaq. Arlalinnik isumannaallisaanennut eqimattanik pilersitsisoqarsimappat, sullivimmi isumannaallisaanennut sinniisuniit  ilaasortat 2-k isumannaallisaanennut ataatsimiisitamut qinemeqassapput, suliffeqarfiup aqutsisua, taassumanngaluunniit sinniisoq atuutsinneqassaaq.  Isumannaallisaanermut  ataatsimiittaliamiit pilersaarusiomeqassaaq, aqutsineqarluni, siunnersuineq arluni, kiisalu suliffeqarfimmi isumannaallisaaneq- peqqissuserlu paasititsissutigineqarlunilu nakkutigineqassaaq.  *imm. 2.* Sulivveqarfimmi Sullivimmi nakkutilliisoqarfimmiit nakkutilliisup pulaarnerminni, suliffeqarfimmi aqutsisut, taassumunngalu isumannaallisaanermi sinniisit, isumannaallisaanenni eqimattat, isumannaallisaanennilu ataatsimiisitaliamiit sinniisit akuttunngitsumik attavigisassavai. | isumannaallisaanermut aaqq1ssuussaaneq suleqatigiinnikkut pilersinneqassaaq, marlunnik qaffasissusilimmik:   1. eqimattanik ataatsimik marlunnilluunniit, ulluinnarni isumannaallisaanermut peqqissutsimullu tunngasut isumagineqassapput. Eqimattaq ataaseq 1-mik inuttaqassaaq, sulisuni aqutsisumiit toqqameqartumik, 1-erlu sulisunut sinniisussatut toqqarneqassaaq. 2. Ataatsimiisitaliamiit ataatsimiit arlallilluunniit, isumannaallisaanermut peqqissutsimullu suliassat pingaamerit isumagineqartarput. Suliffeqarfimm iit eqimattanik ataatsimik marlunnillunniit pilersitsisoqarsimappat, nr. 1-p kingorna, ataatsimiisitaliaq eqimattani ilaasortanit inuttaqartinneqassaaq. Eqimattat marlunniit amerlanerusut pilersinneqarsimappata, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisiniit ilaasortanik marlunnik toqqaasoqassaaq, sulisunillu aqutsisuniit 2-nik ilaasortanik   toqqaasoqassaaq. Ataatsimii­ sitaliami Ssiulersuisut suli­  sitsisumiit, taassumaluunniit |

|  |  |
| --- | --- |
|  | sinniisaaniit isumagineqas­ sapput.«  **16.** *§ 6, i111111. 2 , 1. 11agg at.-mi,* allanngotinneqassaaq »1suman­ naallisaanermut sinniisut« imaa­ lillugu: »sullivimmi isumannaal­ lisaanermut sinniisit« aamma  »isumannaallisaanermut eqimat­ tat aamma isumannaallisaaner­ mut ataatsimiisitaliami sinniisit« allanngortinneqassaaq imaalil­ lugu: »sulli vimmi isumannaal­ lisaanermi eqimattat aamma sul­ livimmi isumannaallisaanermi ataatsimiisitaliami sinniisit«. |
|  | **17.** § 6 -p kingoma ikkunneqas­ saaq:  »§ **6 a.**  Sulisitsisumiit sulisut, sulis­ unillu aqutsisut suleqatigalugit aalajangiineqassaaq, sullivimmi nakkutilliinermut sinniisinik, sullivimmilu isumannaallisaa­ nermut aaqqissuussinermut sin­ niisit, § 5 eller § 6 malillugu pi­ lersinneqarsimasut, suliffeqar­ fimmi s11llivimmi isumannaal­ lisaanermut pissutsit eqqarsaatigineqarlutik. Amerlas­ sutsit aamma aalajangerneqas­ sapput, sulisut sulinerup iluani sullivimmi isumannaallisaaner­ mut pisutsit pillugit, sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit, sullivimmilu isumannaallisaane­ rup aaqqissussaaneranut sulisuni  aqutsisut oqallisiginissaannut |

|  |  |
| --- | --- |
|  | periarfissaqartitaanermikk'l1t. Sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaanenni sulisunut aqutsisut, minnerpaam.ik amerlaqataannik sullivimmi isumannaallisaanermut sinniisit piussapput.  § **6 b.**  Ukiut tamaasa ukiumut tullissamut suleqatigiissutigineqassaaq sulisitsisumit, sulisunit,  sulisunilu aqutsisunit  suliassamut imarititassam.ik, sillimaniamermut peqqinnissamullu tunngasunik aalajangiunneqarlunilu suliaq qanoq ingerlanneqassaneranik. Suliffeqarfinni suliffimmik isumannaallisaanermik suleqatigiissitaqartumi pilersaarusiomeq ptsarpoq suleqatigiinnerni taama ittuni.  *1mm. 2.* Sulisitsisumit ukiut tamaasa sulisut sulisunilu aqutsisut oqaloqatigiissutigisassavaat, suliamut tunngasumik pisariaqartitamik  ilisimasaqarnissamik suliffimmi |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ismannaallisaanermut tunngasumi suliffeqarfimmi peqamersoq.  *1mm. 3.* Beskæftigelsesminister- lp an malittarisassanik atuutsitsilersinnaanera sulisitsisup pisussaaffianik imm. 1-2 malillugu kiisalu tassannga naammassinniinermut uppernarsaammik.« |
| § 7. Beskæftigelsesminister-i | **18.** *§* 7, *im111. I ,* aamma *2,* |
| tassunga tunngasunik atorunnaassaaq, taarsiullugulu  malittarisassanik pilersitsissaaq, ikkutissaaq:  *»1111111. I.*  suliffeqarfimmi sulinermi Beskæftigelsesminister-imiti  malittarisassanut sanna1 aammalu malittarisassanik  atuuffissai isumannaallisaanermut aalajangersaaneqarsinnaavoq, peqqinnissamullu, malittarisassani sulivveqarfiup sullivimmi  takuneqarsinnaasuni isumannaallisagaanera qanoq  sananeqassanersoq isumannaallisaanermi aqutsisunik ingerlanneqassanersorlu, toqqaanermik, pisinnaatitaaffiini sullivimmi  pisussaaffiinilu, isumannaallisaanermut ilaasortat isumannaallisaanermi eqimattanik qanoq amerlatigissanersut,  pilersitsinenni aamrnalu sullivimmi  isumannaallisaanermut  isumannaallisanenni sinniisinik qinersineq  ataatsimiiittaliamik taakkualu aalajangersameqassaaq , suliarisassaannik kiisalu ulluinnarni sullivimmi isumannaallisaanennut sulianik isumannaallisaanermut  aqutsinenni. sinniisinik toqqaaneq,  sulisunullu aqutsisuniit sullivimmi  *1mm. 2.* Beskæftigelsesminister-i isumannaallisaanerup  taakkununnga tunngasunik aaqqissuussaaneranut malittarisassanik atuutsitsilissaaq suliassaannut, pisussaaffi inout sulinenni isumannaallisaanenni piginnaatitaaffiinullu | |

ilinniakkamik, takuneqarsinnaasumi tunngasunut

sullivimmi isumannaallisaanerup malittarisassiisoqassaaq.« ataqatigiissaarneranut ilinniagaq,

sanaartomermi- illuliornermulu, Imm. 3-8 kingorna stk. 2-7- ilinniakkamut neqeroortuniit, nngussaaq .

iliniartitsisuniit pitsaassutsimik qulakkeerneqarsimasunik.

*1111111. 3.* Isumannaallisaanermut aaqqissuussami suliassat, sullivimmi sulisut suleqatiginerisigut, avatangiisinut sulliviup atassuteqamerani annertusineqarsinnaavoq beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, sulliviup sullivimmi isumannaallisaanennut apeqqusemeqarneranik qulakkiiniamemmt.

*1111111. 4*

Sull ivi up isumannaallisaanermut­ peqqissutsimullu aaqqissuussaaneranik pitsanngorsarneqarneranut, atukkani beskæftigelsesministerimiit § 5

aamma § 6, imm. 1

tunniunneqarsinnaavoq.

*1111111.* 5. ---

*1111111. 6.* ---

*1111111.* 7. Beskæftigelses minister-miit, sulianut tunngasuni, imaluunniit sullivinni isumannaallisaanermut aaqqissuussaanermik

**19.** *§* 7, *imm. 3, 1. naggat.,* imm. 2, 1. naggat.-nngortoq., allanngortinneqassaaq

>>Isumannaallisaanermut aaqq1ssuussaanerup« imaalillugut: »Sullivimmi isumannaalliisaanermut aaqq1Ssuus saanerup «.

**2 0 .** *§* 7, *imm. 4-mi* , imm. 3- nngortoq, allanngortinneqassaaq

»isumannaallisaanermut­ peqqissutsimullu aaqq1ssuussaaneq« imaalissaaq:

»isumannaallisaanermut peqqissutsimullu «.

**21.** *§* 7, *i111111. 4 -mi ,* imm. 3-

nngorumi allanngortinneqassaaq

|  |  |
| --- | --- |
| piumasaqarfigissalugit naleqqutinngitsuni, malittarisassat  § 5, § 6, imm. 1 aamma § 8, stk. 3,­  miittut malillugit, malittarisassanik taakkunannga | » § 5 aamma § 6, imm. l,« imaalillugu: »§ 5, § 6, imm. 1, § 6 a aamma § 6 b, imm. l ,«. |
| pinngitsuuisinnaanennik |  |
| ilanngussinermilluunniit pissutsinut  immikkuullarissunut | **22.** *§ 7)111111.* 7-mi , lillfil. 6- |
| atomeqarsinnaapput. | nngorutmi,  allanngortinneqassaaq |
| *1111111. 8.* --- | »isumannaallisaanermut  aaqq1ssuussaanerup« |
|  | imaalillugu:  »isumannaallisaanerup |
|  | peqqissutsillu suleqatigiissutiginera« »l,«-p kingorna ikkunneqassaaq: »§ 6 a,  § 6 b, lilltn. 1,« aamma  »imaluunniit pissutsini |
|  | immikkuullarissuni tapiutigalugu« atorunnaassaaq. |
| § **8.** Sulisitsisumiit  pisussaaffigineqarpoq, sulisitisoq isumannaallisaanermut ataatsimiisitaliamii ilaasortaanngippat, akisussaaffilikkamik sinniiseqassaaq.  *1mm. 2.* Sulisitsisumiit  . .  isumagmeqassaaq,  isumannaallisaanennut eqimattani ilaasortat aamma isumannaallisaanennut ataatsimiisitaliat, isumannaallisaanermut suliaminnut pisussaaffimminnik isumaginninnerminnut piffissaqartitaanissaat. | **23.** *§ 8, imm. I-mi ,* allanngortin­ neqassaaq »isumannaallisaa­ nermi ataatsimiisitaliaq« imaa­ lillugu: »sullivimmi 1suman­ naallisaanermi ataatsimiisita­ liaq«.  **24.** *§ 8, im111. 2-mi,* al­ lanngortinneqassaaq »isuman­ naallisaanermut eqimattat, isu­ mannaallisaanermullu ataatsi­ miisitaliat« imaalissaaq: »sulli­ vimmi isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneermut eqimattat, aamma sullivimmi isumanaal­ lisaanermi ataatsimiisitaliaq«, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | »isumannaallisaanermut ataatsi­  miisitaliaq« imaalillugu al- |
| *1111m. 3.* Sulisitsisumiit lanngortinneqassaaq: »sulli-  isumannaallisaanennut vimmi isumannaallisaanermut  ataatsimiisitaliaq, ataatsimiisitaliaq« aamma »isu- isumannaallisaanermullu eqimattami mannaaUisaanemmt aaqqissu- ilaasortat, isumannaallisaanermut ussaaneq« imaalillugu al- tunngasuni pisariaqartuni lanngortinneqassaaq: »isuman- ilinniagaqamermik periarfissiissaaq. naallisaanermi aaqqissuussaa­  neq«.  *1111111. 4.* isumannaallisaanermut  eqimattat, isumannaallisaanermullu **25.** *§ 8, imm. 3-mi,* allanngortin­ ataatsimiisitaliap, suliffeqarfimmi neqassaaq »isumannaallisaaner­ sullivimmiisumannaallisaanermut mut ataatsimiisitaliap« imaalil­ peqqissutsimullu aaqqissuussinermi lugu: »sullivimmi isumannaal- pilersaarusiomermut, sulisitsisumiit lisaanermi ataatsimiisitaliap« peqataanissaannut aamma »isumannaallisaanermi  periarfissiisoqassaaq. eqimattat« imaalillugu al-  lanngortissaaq: »sullivimmi isu- *1111111.* 5. Su liffeqarfinni, § 5 malillugu mannaallisaanermut eqimatta- isumannaallisaanermut eqimattanik niit«.  ataatsimik arlalinnilluunniit  pilersitsisimasuni, isumannaallisaanennulli  ataatsimiisitaliami.k  pilersitsiffiunngitsumi § 6 malillugu, **26.** *§ 8, imm. 4-mi,* al­ isumannaallisaanennut lanngortissaaq »isumannaal­ ataatsimiisitalianiit suliassat lisaanermi eqimattat« imaalil­ isumagineqartussat, lugu: »sullivimmi isumannaal­ isumannaallisaanermut eqimattat lisaanermut eqimattat«, »isu­ suleqatiginerisigut pitsaassusilimmi.k mannaallisaanermi ataatsimiisi­ isumagineqartussaasut, taliaq« imaalillugu al­ isumannaallisaanermut eqimattat lanngortissaaq: »sullivimmi isu­ peqatigalugit imaluunniit­ mannaallisaanermut ataatsimiisi­ eqimattanit isumagineqarnissai taliaq« aamma »isumannaal­ sulisitsisumiit isumagineqassaaq. lisaaneq peqqissuserlu« imaalil­  lugu allanngortissaaq: »sulli­  vinuni avatangiisit«.  **27.** *§ 8, ilnm.* 5, ima allanneqas­ saaq: | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *»Imm.* 5. sulisitsisumiit sulli­ vunm.1 isumannaallisaanermut eqimattat, sullivimmilu 1su­ mannaallisaanermut ataatsimii­ sitaliaq suleqatigiinnermut ata­ qatigiissarinermut periarfissin­ neqassapput.« |
| § **9.** sulisitsisumiit isumannaallisaa- **28.** *§ 9,imm. I , l .11aggat-mi.,* al- nermut sinniisup suliaqamera anin- lanngortissaaq »isumannaal- gaasartuutigineqassaaq, isumannaal- lisaanermut sinniisup« lisaanermut sinniisip isertitaminik imaalllugu: »sullivimmi isuman- annaasaqarneranut ajunngitsorsiah1t, naallisaanermut sinniisup«, »isu- takuneqarsinnaasumi, anin- mannaallisaanermut sinniisoq« gaasartu11t,itisertitanillu an- allanngortinneqarpoq imaalil- naasaqarneq, isumannaallisaanermut lugu: »sullivimmi isumannaal- pikkorissartariaqamermi il.il. assi- lisaanermut sinniisoq« aamma gisaanik atuuppoq, sulisunut aqutsi- »isumannaallisaanermut pikko- sumiit isumannaallisaanermut pikko- rissamerit« imaalillugu al- rissartariaqamerani il.il. lanngortinneqassaaq »sulli­  vimmi avatangiisinut pikkorits­ samerit«.  *1111111. 2.* B eskæftigelses ministerimiit **29.** *§ 9, imm. I , 2. naggat-mi.,* aalajangersaasoqarsinnaavoq, naala­ allanngortinneqassaaq gaaffimmiit tapiissutinik tamakkiisu­ »isumannaallisaanermut  mik ilaannakortumilluunniit, ilaasor­ pikko1tissarnerit« imaalillugu: tattut isumannaallisaanermut aaqis­ »sullivimmut avatangiisimullu suussaanermut ilinniamermut anin­ pikkorissamerit«. gaasartuutinut matussusiisussanik,  *1111111. 3.* Is umannaallisaanermut **30.** *§ 9, imm. 2-mi,* aaqqissuussaanermi ilaasortat sor­ allanngortinneqassaaq aarsitaanissamut, allatulluunniit mil­ »isumannaallisaanermut lisaaffigiooiooisamut illersugaavoq, aaqq1ssuussaanernp« assigisaanik, sulisunut sinniisunut imaalillugu: »sullvimmi oqaaseqartarhmullu pineqartuni suli­ isumannaallisaanermut alluunniit assigisaanni. aaqq1ssuussaanernp«.  *]111111. 4.* --- | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **31.** *§ 9, imm. 3-m, i*  allanngortinneqassaaq  »isumannaallisaanermut aaqqissuussaaneq« imaalillugu:  »sullivimmi isumannaallisaanermut aaqq1ssuussaaneq«. |
|  | **32.** § 9 -p kingorna ikkunneqas­ saaq:  »§ **9 a.**  Sulisitsisumiit isumagineqassaaq, sullivimmi isumannaallisaanermi ilaasortat sullivimmi avatangiisinut ilinniakkamik ingerlatsinissaannik.  *1111111. 2.* Beskæft i gelses mi­ nisterimiit imarisamut, peqataanissamik nalunaamer­ mut, sullivinni isumannaallisaa­ nermut ilinniakkamut pinngit­ soorneqarsinnaanngitsumut neqeroomeq naammassmeqar­ neralu, tassunga aalajangersak­ kanik beskæftigelsesministeri­ miit atulersitsisoqarsinnaavoq, aammalu immild.'ut ittoq isu­ mannaallisaanermut ilinniagaq, sullivimmi isumannaallisaaner­ mut peqqissutsimullu ata­ qatigiissaarisunut ilinniagaq, sa­ naartornerup- illuliornerullu ilu­ ani, ilinniartitsis11t pitsaas­ susaannik qulakkii kkami, akue­ rineqartumillu kiisalu pitsaassut­  simik qulakkeerinninneqartumik |

|  |  |
| --- | --- |
|  | sullivimmi isumannaallisaaner­ mut ilinniakkamut pinngit­ soomeqarsinnaanngitsumut im­ mikkut sullivimmi isumannaal­ lisaanermut ilinniakkamut ata­ qatigiissaarisunut.« |
| § **10.** Beskæftigelsesministerimiti | **33.** *§ 10* imatut allanneqassaaq: |
| malittarisassanik aaljanger­ saasoqarsinnaavoq, suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut ilisimasalim­ mik pissarsiomissamut, sulisunut isumannaatsuunissaq pineqarpat. | »§ **10.** suliffeqarfimmi isu­ mannaallisaanermut- peqqissut­ simullu aaqqissuussamik suli­ sitsisumiit isumagineqarsin­ naanngippat, sulisitsoq pisus­ saavoq, avataaniit tamatu­ munnga ilisimasalimm ik pis­ sarsineq qulakkiissallugu, isu­ mannaallisaanikkut sulisunut isumannaatsuunissaa pillugu.  Beskæftigelsesministerimiit  tamatumunnga malittarisassanik atulersitsisoqarsinnaavoq.« |
| § **11 a.** --- | **34.** *§ 11 a, imm. 2, 1. pkt.-rni,* |
| *1111111. 2.* | ikkunneqassaaq »qanoq |
| Suliffeqarfimmik naliliineq sulif- aaqqiiaigineqassanersut«:  feqarfimmi tak.'Ussaasuussaaq sulif- »qimerluuinikkut malinnaavigi­ feqarfimmi)u aqutsisunit, sulisunit nerisigut, pitsaaliuinermmut  tunngaviit atorlugit, sullivimmi  aamma Sulinermi nakkutilliisuniit ta- isumannaallisaanermut inatsi-  kuneqariaannaalluni inissisimassal- siniittut.« luni . [ ]  *1mm. 3.* Sulisitsisumiit  **35.** *§ 11 a, stk. 3-mi ,* al-  isumannaallisaanennut lanngortinneqassaaq »1suma­  aaqq1ssuussaaneq sulisunilluunniit naallisaanermut aaqqissuussaa- piareersaasiomeq pilersaarusiomerlu, neq« imaalillugu: »sullivimmi suliarineqarnerilu kinguneranillu isumannaallisaanermut aaqq1s­  malinnaaviginera suliffeqarfimmi su ussa anerup«.  nalilersuinerussaaq, tamannalu | |

|  |  |
| --- | --- |
| sulisunit peqataaffigineqassaaq, tak. irnm. 1. aamma 2.  *1mm. 4.* --- |  |
| § **15.** - | **36.** § 15 -p kingorna ikkunneqassaaq § 15 a:  »§ **15 a.** Sanaartorfinni sulisunut, sanantitsisumiit pilersaarusiomeq, killilersuineq, ataqatigiissaarinerlu, sulisut isurnannaatsuunissaannut peqqissusaannillu qaffassaanermut sulisitsisut qulakkeerinneeqataassapput.  Sulisitsisut sanatitsisuniit ataqatigiissaarinerup tamatuminnga innersuussutit ataqqineqassapput.  *1mm. 2.* Beskæftigelsesrninisteri sulisitsisut pisussaaffiinut rnalittarisassanik aalajangersaasinnaavoq, irnrn. **l** malillugu.« |
| § **16.** Sulisitsisumiit pisussaaffigineqarpoq, s11lisunut isumannaallisaanermut sinniisut, sulisunullu sinniisut, surniiffimrniooi peqqussutinik ilisimatitsinissaq, Sullivinni nakkutilliisuniit irnaluunniit § 57-mi oqartussaasoq, suliffilluunniit taaneqartoq, allaganngorlugu tunniunneqarnikuusoq.  Isumannaallisaanermut sinniisunut, sulisunullu sinniisunut,  naalakkiummik ilisimatitsinissamut | ***31.*** *§ 16, imm. 1, 1.naggat.-mi* aamrna *2. naggat.* aamrna *§ 16, imm. 2,* allanngortissaaq » Isumannaallisaanennut sinniisit« irnaalillugu: »sullivimrni isumannaallisaanermut sinniisit«.  **38.** *§ 16, imm. 1, 1. naggat.* -mi kingorna ikkunneqassaaq  »peqatigalugu«:  »inemiliussaasut aamma «. |

|  |
| --- |
| noqqaassutigineqarneratigut **39.** *§ 16, imm. 1, 2. naggat-mi.,* saqqummiunneqarnera, assigisaanik kingorna ikkunneqassaaq pisussaaffik, sulisitsisumiippoq. »peqatigalugu«: »inerniliussaq  imaluunniit«.  *1111111. 2.* suliffeqarfimmi isumannaallisaanermut sinniisoqanngippat, sulisunuliuunniit sinniiseqanngippat, sulisut  tamatumunnga naalakkiummik **40.** *§ 16, imm. 2-mi,* kingorna ilisimatinneqassappu,timm. 1, 1. ikkunneqassaaq »peqqusineq«: naggat. maliliugu. »inerniliineq aamma«. |
| § **17.** Suliffeqarfinnut nak.kutilliisu­ **41.** *§ 17* -mut naggat 2.-tut ik­ miit piumasarineqarpat, imaluunniit kunneqassaaq: "Sullivimmi nak­ pissutsit pillugit piumasaqaateqar­ kutillisoqarfimmiit pi­  pata, sulisitsisumiit misissuititsiso­ umasaqartoqarsinnaavoq, qassaaq, misiligutinik tigusinertigut, misissuissuinennik naammassin­ imaluunniit paasiniaanertigut, im­ niinermik, piffissaliussap qaan­ maqalu suliivimmi isumannaaliisaa­ giutinnginnerani,  nermut peqqissutsimullu pissutsit tamakkiisumik isumannaatsuuneri­ nik, imm ikk:ut ilisimasalimmiit paa­ sititsinikkut. |
| § **17 b.** Inatsisit aalajangersagaanni, **42.** § 17 b imatut allanneqas­ sulisitsisup pisussaaffiini atuuttuni, saaq:  aqutsisuusumiillu, imaluunniit sulif­ »§ **17 b.** sulisitsisumiit pisus­ feqarfimmi aqutsisooqataasumiit, saaffiusumik, napparsimaneq pineqarput. peqqutigalugu sulinngittarnerit,  suliffeqarfiup isumannaallisaa­ nermut peqqissutsimullu aaqqis­ suussaaneranut ilaassasut, si11- nertaralugu napparsimaneq peqqutigalugu suliffeqarfimmi sulinngitsoornerit appartinniar­ neri pillugit, Beskæftigelsesmi­ nisterimiit malittarisassanik aa­ lajangiussisoqarsinnaavoq.« |
| **43.** § 17 b -p kingorna, qulequt­  tap siorna ikkunneqassaaq § 18: |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *»Sullivimm; aquts;sut iUI..*  § **17 c.** Inatsisit aalajangersa­ gaanni, sulisitsisumiit pisusaaf­ fiit, suliffeqarfimmi sulisunut aqutsisunut aqutsiso­ oqataasunulluunniit aamma atuupput.« |
| **§ 21 -**  *1111111. 2.* sulisuniit kukkunerit amigaatilluunniit maluginiameqar- | **44.** *§ 21, imm.* 2-mut, allanngortinneqassaaq  »isumannaallisaanermut |
| pata, isumannaallisaanermutpeqqis- eqimattaq« imaalissaaq:  sutsimullu millisaataasinnaasunik, "sullivimmi namminnerlu aaqqiivigisinnaasamin- isumannaallisaanermut nik, isumannaallisaanemmt eqimatta- eqimattaq".  nut, sulisunut aqutsisumut sulisitsi- sumulluunniit nalunaarutigissavaat.  *1mm. 3.* --- | |
| § **28.** Malittarisassat§§ 24, 25, 27 **45.** *§ 28* -mi kingoma aamma 29, imm. 2-miittut, ikkunneqassaaq  akuutissanik atortussanillu »ulorianaatillit«: »imaluunniit piginnaaffilinnik, pitsaanngitsut«. isumannaallisaanermut  peqqissutsimullu ulorianarsinnaasumik pisiffigisartakkanut il.il. aamma atuupput. | |
| § **33.** Beskæftigelsesministerimiit piumasaqaatinut malittarisassalineqarsinnaavoq, suliap tamakkiisumik isumannaatsumillu pilersaarusiorneqarneranut, piareersarneqamer anut, naammassineqarneranullu  **46.** *§ 33, imm. I , ur. 2* -mi  kingorna ikkunneqassaaq »atisat sullisit«: » takuneqarsinnaasumi, | |

|  |  |
| --- | --- |
| malittarisa ssanik, | tamatumunnga aningaasartuutit |
| takuneqarsinnaasumi | kimit akilemeqassanersut,«. |
| 1) ---  2) Inummut illersuutit sullisillu | ***41.*** *§ 33, imm. 1, ur. 3-mi,* |
| immiklruullarissu t, | atorunnaarpoq »kiisalu«. |
|  | **48.** *§ 33, imm I-mi,* |
|  | ikkunneqassaaq nr. 3-p |
|  | kingorna, normutut nutaatut: |
| 3) Sulinikkut annertuumik ulori- anartorsiornermik ajutoor- nernillu imaluunniit napparsi- malernermik kinguneqarsin- naasunut, takuneqarsin- | »4) pineqaatissiinernut pisariaqarhmut, timikkut tarnikkulllu ikiueqqaarnermut,  5) inunnik sulisitsinermi, |
| naasumi sulinikkut qaartitsi- neq, inummiit taamaaliorsin- naanermut uppernarsaatilim- miit taamaallaat suliari-  neqarsinnaastmi, in1aluunniit | timik:kut tarnikkulluunniit atukkatigut ajutoomernik napparsimalernermillmmniit  sulineq aqqutigalugu |
| misilitsinnikkut, aammalu  4) --- | malitseqartumik,  6) sulisumit kisimiisitsilluni |
|  | sulisitsisinnaatitaaneq, kiisalu« |
|  | Nr. 4-p kingoma nr. 7- |
|  | nngussaaq. |
| *1mm. 2.* --- |  |
| § **35.** Beskæftigelsesminister-imiit, aalajangersakkanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, inissitsiterinermut, aalajaatsuunissaannu,t taamaakkallamissaannut, paarlakaattumillu silami suliffinnut, takuneqarsinnaasumi im mikkut,  qaqqani ingerlatsinemut suliniutinut. | **49.** *§ 35 imm.* I-mut, kingoma ikkunneqassaaq 1. naggat. Naggat nutaatut:  »Beskæftigelsesministerimiti tamatumunnga aalajangersakkanik aalajangersaasoqarsinnaavoq  1. suliffigisaq ini,  takuneqarsinnaasumi, qilaamut |

|  |  |
| --- | --- |
| *1111111. 2.* ---  *1111111. 3.* Be skæftigelses ministerimiit aamma malittarisassanik atuutilersitsisoqarsinnaavoq, ataani pineqartunut,   1. Suliniutit pilersitsinerit suliffeqarfimmiI luunniit allanngorsaaneq Sullivimmi nakkutilliisuniit oqaaseqarfigineqassaaq, sulianik aallartitsinnginnermi, 2. Inini inissitsiterinermut pilersaarutinik, ininilluunniit allanngortititerinerni, taknikkikkut ikkussukkanut il.il. Sullivimmi nakkutilliisuniit oqaaseqaateqarfigineqassap put imaluunniit akuerineqarlutik, suliat aallartinneqannginnerini, aamma 3. lliut, init, areal-it il.il. inuussutissarsiomermut suliffeqarfimmut attartoqqusaanngillat, ininut assigisaannullu apeqqutit, siunertarisamut atomeqarsinnaanerinut Sullivinni isumannaallisaanermiit oqaaseqarfigeqqaartinnagit imaluunniit akuerseqqaartinnagit. | portussusilik, qalialik, natit, iikkat, qilaat, qaammaqqutit, silaannarissaatit nipilu,   1. atugarissaarne1mut suliniutit   il.il., takuneqarsinnaasumi, isersimaartarfi.k- nerisarfik, atisasivik, atisanik taarsersuisarfik, atisaasiviit, perusuersartarfiit, errortortarfik­ uffarfik kiisalu sinittarfiit issiaviillu, aamma   1. anisarfiit, takuneqarsinnaasumi angallaffiusut, majuartarfut anisarfiillu.«   **50.** *§ 35* -mi nutaatut ikkutissaaq *imm.* 3:  »Imm. 1 naapertorlugu malittarisassanik atuutsitsisoqarsinnaavoq, sanaartukkanik attartortunut, init, areal-illu il.il.«  *h11m. 3* kingoma *imm.* 4" nngus­ saaq |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapitali 6 - Teknikkikkut atortorissaarutit** | **51.** *qulequtaq* kapitali 6-mut kingoma ikkunneqassaaq  »Teknik.kikkut atortorissa arutit«:  »il.il.« |
| § **36.** teknikkikkut atortorissaarutit isumannaallisaanermut- peqqissutsi­ mullu tunngasunut illersomeqarsin­ naasumik inissitsitigaassapput ator­ neqarlutillu. atomeqamissaannut as­ erfallatsaalineqarnissaannut, eqqiameqamissaannut iluarsartuun­ neqamissaannut assigisaannullu ma­ littarisassat atuupput.  *1mm. 2.* --- | 52. *§ 36, imm. 1, 1. naggat.,* aUanngortinneqassaaq »Te knik­ kikkut a to rto ris s a a rutit « ima a ­ lillugu: »Maskiinat, maskinanut taartissamaatit, puussat, fabrik­ kimi sananeqaataannut ilit­ sersuutit, apparatit, atortussat, sananennut atortut, **teknikkik­** kut a to rto ris s a a rutit a lla t, in­ unnullu ille rs uutit« . |
| § **37 .** B eskæftigelses ministerimiit **53.** *§ 37, imm.* I-mi, kingoma tekoikkikkut atorto rissaa rutinut ma- ikkunneqassaaq »tekoikk ikkut littarisassanik aalajangersaasoqarsin- atortorissaarntinut  naavoq, takuneqarsinnaasumi, malittarisassat«: »il.il.« 1-5) ---  *1mm. 2.* --- | |
| **§ 39. - 54.** § 39-p kingoma, *kapitah* 7- mut *ikkutissaaq:*  »§ **39 a.** sullivimmi avatangiisimullu, peqqissutsimut- ajutoomikkullu aqqunarnemut pitsaaliuineq siunertaralugu, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik atuutilersitsisoqarsinnaavoq, akuutissanik atortussanillu sanaartortunut, eqqussorneqarnerinulluu noiit, misissorneqartussaanerinnut, pinngitsoornanilu uppernarsaateqarnissaannik,  misissorneqareersunut | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | nalunaarutigineqareersunullu. Ataani takuneqarsinnaasumi, akuutissanut tamanut, atortussanullu malittarisassassanik atuutilersitsineq, akuutissanut atortussanullu ataasiakkaanut, akuutissanut atortussanullu ataatsimoorussanut aalajangersimasunut, akuutissanulluunniit atortussanullu immikkut atugassanut.  *1mm. 2.* nalunaarntip unansassaa aalajangemeqarsinnaavoq:   1. pissutsinut paasissutissat, akuutissap atortussalluunniit pisinnaaffiinut sunniutaannullu nalilersuinerup pisariaqassusaa. Takuneqarsinnaasumi, isumannaallisaanermut peqqissutsinmlluunniit ulorianaati limmik pisinnaaffeqarsinnaaneri. 2. siunnersuutaasumut qaffasissusilersuinermut, poortueriaatsimut, meqqilersueriaatsimullu. 3. , isumannaallisaanemp peqqissutsilluajorsinemut, pitsaalim1taasutut suliniutinut, sulisitanut paasissutissiinermut patajaatsumik qulakkeerinninneq.   *imm. 3.* Al.'l.rntissat atortussallu atulersinnaaneri, siusinnerpaamik qaammat  ataaseq nalunaarutigineriniit |

|  |  |
| --- | --- |
|  | pisinnaanerinut aalajangiunneqarsinnaavoq. Piffissaliussaq sivitsomeqarsinnaavoq, pisuni nalunaarutigineqarnera amigaateqarpat kukkuneqarpalluunniit, akuutissaq atortussarluunniit siusinnerpaamik qaammatip ataatsip kingoma, paasissutissat imarisaannik tigusaqamermiit.  **§ 39 b.**  Beskæft:igelses ministerimiit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, tekoikkik kut databladenut assigisaannullu, sanaffigisaaniit, pisiffigisamiillu akuutissat atortussallu saqqummiunneqarfiiniit nassiunneqartut, pingaarutaannik, akuutissamut atortussamullu sunniutit isumannaallisaanermut peqqissutsimullu sunniuteqarsinnaanerinik paasissutissartaqassapput<< |
| § **4 2.** [ ]saneqqutaarineq  nakkutilliinermut atuakkamut allanneqassaaq, allatulluunniit uppernarsarneqarluni.. | **55.** *§ 42, 2.naggat.-mi,*  allanngortissaaq  »nakkutilliinermut atuakkamut allamulluunniit uppernarsaatitut allanneqassaaq« imaalillugu:  »allaganngorlugu uppern arsameqarpoq«. |
| § **49 a.** ---  *1mm. 2.* malittarisassani aalajangersarneqarsinnaavoq, |  |

|  |  |
| --- | --- |
| atuarfimmi nakorsamiit, misissuinissaq hmngavigalugu,  atuartumiit ah1arfik  . . .  qnnanneqanngmneraru,  akuersissutigineqaqqaassaaq, atuartoq napparsimanersoq, anniamersorluunniit, ah1artumut sullinneqarfimmini isumannaallisaanikkut peqqissutsikkullu tamanna sunniuteqamersoq.  [....]  *1mm. 3.* --- | **56.** *§ 49 a, imm. 2-mi,* al- |
| lanngortissaaq »atuarfimmi na- |
| korsaq « imaalissaaq: »peqqin- |
| nissaqarfik«. |
| § **50.** Kalaallinut sullivimmi isuman- |  |
| nallisaaneq pilersinneqassaaq, sulif- feqarnermi isumannaatsumik peqqis- sumillu sullivimmi avatangiisit suli-  niutigineqamerinut sunni- |  |
| uteqartumik. Siunnersuisoqatigiinniit makkua suliarineqassapput: |  |
| l. -·--  2. Siunersuisoqatigiit piumas- sutsimiooik, pingaartutut isi- | **57.** *§ 50, imm. I , nr. 2* aamma  *3,* aamma *§ 51, imm., I* al- |
| gisanun.nut tunogasunik , sul- livimmut avatangiisinut | lanngortinoeqassaaq »lands-  styri« imaalillugu: »Naalak- |
| pingaaruteqartunut, beskæfti- | kersuisut«. |
| gelsesministerimut, landsty-  remut, Sullivinnilu nakkutil- |  |
| liisunut, pingaarnteqartutut  isigisaminnik, oqaaseqarfigi- neratigut |  |
| 3. siunnersuisoqatiit oqaaseqar- |  |
| figissavaat, inatsisinillu al-  lanoguinissamik siun- |  |
| nersuuteqarlutik, malittarisas-  sanillu ataasiakkaanik, kiisalu |  |
| sulianut ataasiakkaanut, be-  skæftigelsesministerimut, |  |

|  |  |
| --- | --- |
| landsstyremut Sullivinnilu nakkutilliisunut siun­ nersuisoqatigiinniit saqqum­ miunneqarnerisigut.  4. ---  *11111'11. 2-4.* --- |  |
| § **51.** sullivinni avatangiisinilu siun­ |  |
| nesuisoqatigiit siulersuisoqarput, |  |
| landstyrimiit toqqarneqartumik, |  |
| suliffeqarnermiit allaniillu ilaasorta­ |  |
| niit oqaaseqaateqarfigineriniit pisu­ |  |
| mik: |  |
| 1-4) --- | **58.** *§ 51, imm. 1, nr . 5-mi,* al­ |
|  | lanngortinneqassaaq »Kalaallit |
| 5) ilaasortaq 1-q Kalaallit sulisitsisuiniit (GA).toqqameqartoq | Nunaanni Sulisitsisut peqatigiif­ fiat (GA)« imaalillugu: »Kalaal­ lit Nunaanni Inuussutis­ |
| 6) ilaaso1iaq 1-q, Kalaallit Nunaanni kommuuneqarfinniit | sars10meq«. |
| toqqameqartoq | **59.** *§ 51, i111111. 1 , nr .* 6-m i , al­ |
| Nuna tamakkerlugu peqatigiiffik (KANUKOKA). | lanngortinneqassaaq » Kalaallit  Nunaani Kommuuneqarfiit Kat­ |
|  | tuffiat (KANUKOKA)« imaalil­ |
|  | lugu: »Kalaallit kommmmeqarfii |
| 7) Kalaallit landstyrianniit | peqatigiit«. |
| aningaasaqarnermut ministeri |  |
| peqatigalugu ilaasortaq 1-q | **60.** *§ 51, hm11. 1 , nr . 7 -mi ,* al­ |
| toqqagaq. | lanngortinneqassaaq »Kalaallit |
|  | Nunaanni landstyr-i« imaalil­ |
|  | lugu: »Naalakkersuisut«. |
| *1mm. 2-6.* --- |  |
| § **55.** --- | **61.** *§ 55-mi , imm.* 2-tut ikkunneqassaaq *4:*  *»Jm111. 2.* Su l liv immi  nakkutilliistmiit katersom eqarsinnaapput, |
| 1-6) --- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | suliarineqarlutillu, takuneqarsinnaasumi, paasissutissat, oqartussaasuniillu allaniit isumagineqartut, nakkutilliisuniit suliarineqarnerinut pisariaqartinneqaraangata, takuneqarsinnaasum,i suliffeqarfinniit suussusiliineq, Sullivinni nakkutilliisut nakkutiginninnerminnut atugassaannik, amerlassusiliinermut, nakkutilliinermut misisuinermut, missiugersuusiornermullu pitsanngorsaanermut.  Sullivinui uakkutilliisuniit, namminneq paasissutissam in nik, paasissutissanillu imm. 1 aamma 2-mi pineqartuuik, oqartussaqarfinnutallanut ingerlatitseqqiisoqarsinnaavoq, oqartussaqarfinniit suliaminnut atatillugu pisariaqartinneqarpata, takuneqarsinnaasumi nakkutilliinermut, nakkutilliiuermullu suliaqamermut atassuteqartumik.  *1mm. 4.*  Beskæftigelsesministerimiit, malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq, Sullivinui uakkutilliisuniit paasissutissanik katersuinermut, suliarineqarnissaanullu atugassanik, imm. 2 aamma 3 malillugu  ingerlateqqinneqartussanik, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | takuneqarsinnaasumi, qaqugu, sum.il.lu siunertaqartinneqarnersut, paasissutissanillu katersineq suliaqamerlu, qaqugukkullu paasissutissat  nungutemeqass anersut, teknikkikkullu aaqqissuussineruUu suliarineqarnerani suliniutit, qin1erloorneqartussaanerinut.« |
| § **59.** --- |  |
| *1mm. 4.* [ ]Sulisitsisoq,  taassumaluunniit*1mm. 2-3.* ---  sinniisaatamatuminnga paasitinneqassaaq, tak. § 17 b aamma  § 18. | **62.** *§ 59, imm. 4, 2. naggat.-m,i* allanngortinneqassaaq » tamatuminnga paasitinneqassaaq, tak. § 17 b aamma § 18.«imaalissaaq: », tak. §§ 17 c aamma tamatuminnga paasitinneqassaaq«. |
|  | **63.** *§ 59 -mi* ikkunneqassaaq  *imm.* 5 og 6-tut:  *»Jmm.* 5. Sullivimmi nakkutilliisuniit sulisunut ikiortit, nakkutilliinermut  atatillugu sulisut allanik |
|  | ilaqartinnagit oqaloqatigisinnaavaat. *1mm. 6.* Sullivinni  nakkutillisuniit sulisuni ikiortit nakkutilliinerminnut atatillugu sulisut eqimattat oqaloqatigisinnaavai, sullivimmi  avatngiisinut tunngassuteqarpat. |
|  | Sulisunik eqimattanik oqaloqateqarnermi, sulisitsisoq,  taassumalu sinniisaa, tak. §§ 17 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | c aamma 18, imaluunniit sulisitsisumiit toqqameqartoq najuussinnaatitaavoq, Sullivimmi nakkutilliisuni ikiortimiit, eqimattanik oqaloqateqarnermut siunertaasoq patangiinnartinneqarnissaanik ilimanaateqam eranik naliliineqarpat.« |
| § **60.** Sullivimmi nakkutilliisuniit naalakkiutaasinnaavoq, pissutsinik inatsisinut akersuuttoqarpat, imaluunniit malittarisassanut, inatsisilluunniit malillugit inerniliussanut,tuavio rtumik piffissaliussaasoq naatinnagu iluarsineqarnissaannik.  *1mm. 2-3.* --- | **64.** *§ 60, imm. 1-mi, al­ lanngorti1111.eqassaaq* »n aalak­ kiut, taamaammat« imaalissaaq:  »tassunga tunngasumik inernili­ ussineq« aamma »inatsit naaper­ torlugu« kingoma ikkunneqas­ saaaq: »talameqarsinnaasumi, naalakkiutigineqarpoq, pissutsit imaammata«. |
|  | **65.** § 60 -p kingoma ikkun­ neqassaaq:  »§ **60 a.** Sullivinni nakkutilliis­ uniit allaganngorlugu sulisitsi­ sumut isumaqatigiissusi­ ortoqarsinnaavoq, sullivimmi avatangiisinik iluarsiineqarnis­ saanik aammalu ataatsimik ar­ lalinnilluunniit aaqqiivigineqar­ nissamik, sullivimmi avatan­ giisini ajomartorsiutinik, piffis­ saliussap isumaqatigiissutigi­ neqartup iluani pisussanik.  *1mm. 2.* isumaqatigiissusi­ ortoqarsinnaavoq, imaattoqar­ neraru,  1. Sullivinni nakkutilliisuniit  pissutsit uppemarsineqarpata, |

|  |  |
| --- | --- |
|  | inatsisinut malittarisassanullu, inatsisilluunniit malillugit iner­  niliussaasunut, piffissalius- saasup . .  naanngmneraru  aaqqiivigineqartariaqartunik, sullivimmi avatangiisini ajornartorsiummut pineqartu­ mut, arlalitsigut aaqqiivigi­ neqamissaanik sulisitsisumiit k.issaatigineqartumik, imaluun­ niit  2. Sullivinni nakkutilliisuniit pissutsinik pasilliussanik, inatsisinut malittarisassanu­ lluunniit, inatsisit naapertor­ lugit inerniliivigineqartunik, sulisitsisumiillu pasitsaassat aaqqiivigineqamissaannik k.iss aatigineqartumik.  *1mm. 3.* imm. 1 aamma 2 malil­  lugit isumaqatigiissl1Siortoqar­ pat, sullivinni isumannaallisaa­ nermut aaqqissuussaaneq, imaluunniit sullivinni sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqis­ suussaanermik pilersitsisimann­ gitsuni, sulisut tamatuminnga paasitinneqassappu,t sullivimmi isumannaallisaanermut aaqqis­ suussaanermik imaluunniit sulif­ feqarfimmiit pilersinneqarnis­ saanik pisussaaffeqanngitsumi, isumaqatigiissutigineqarsimasu­ mik, aamma sullivimmi isuman­ naallisaanermut aaqqissuussaa­ nermik imaluunniit sulisut pis­ sutsinik aaqqeeqataanissaannik. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *1mm. 4.* Isumaqatigiissusiaq Sullivimmi nakkutilliisoqarfim­ miit malinnaavigineqassaaq, pis­ sutsinik nakkutilliinermikkut.  *1mm.* 5. isumaqatigiissusiaq su­ lisitsisumiit Sullivinni nakkutil­ liisuniilluunniit taamaatin­ neqarsinnaavoq, pissutsit aallaa­ vigalugit, isumaqatigiissusiaq annertuumik allanngu­ uteqarsin1appat.« |
| § **61.** Beskæftigelsesminister-i ma- **66.** *§ 61* imatut allanneqassaaq: littarisassanik atuutsitsilersinnaavoq, »§ **61.** sulisitsisumiit alla-  suliffigisami nakkutilliinermut atuak­ ganngorlugu utertiiviginnit-  toqassaaq, Sullivimmi isuman­ kamik peqarnissaanik imaluunniit naallisaanermiit inemiliussa­ tassunga assingusumik upper- nut, Sullivimmi isumannaal­  narsaammik nakkutilliisup paasiniaa­ lisaanermiit tamanna noqqaas­ nerinut, naalakkiutinut allanullu nalu­ sutigineqarpat.  naarutinut nakkutilliinermi ah1akka­ *1mm. 2.* inerniliussanik uterti­  iviginninnermi, sulisitsisumiit mut imaluunniit uppernarsaatinut toq­ qulakkeemeqassaaq, sulli­  qorsivimmik. vunrm isumannaallisaanermut aaqq1ssuussaanerup, sulis­  *1111111. 2.* Sulisitsisumit allaganngor­ uniluunniit sinniisunut, sulif­  lugu utertiffigiooiooiss anik p1- feqarfinni sullivimmi isuman­  naallisaanermut aaqqissuussaa­ umasaqaataasunik il.il. Sullivimmi nermik pilersitsinissamik *pisus-*  nakkutilliisuniit piffissaliussaq saaffigineqanngitsuni, utertiivi­ naatinnagu. ginninnittussaaffi.k naatinnagu imarisaanik ilisimatitsineqas­  saaq. sulisitsisumiit tamatu-  munnga pisinoaatitsisoqas- saaq.« | |
| § **62.** oqartussaqarfiit inuillu, kapitali **67.** *§ 62, imm. 1-mi,*  10-12 malillugu suliamik ingerlatsi­ aUanngortissaaq »kapitali 10- sut, kiisalu kikkulluunniit tamatu­ 12« imaalillugu: »kapitali 10- munnga ikiorsiisu t, nipangersimasus­ 13« aamma »§ 29« imaalillugu saatitaapput, Kalaallit Nunaanni allanngortissaaq: »§§ 50-54«. | |

|  |  |
| --- | --- |
| pinerlunnermut inatsit § 29 malil­ lugu.  *1111111. 2.* Sullivinni nakkutilliisoqar­ fimmi sulisuniikiortimiit sulisitsi­ sumut taassumaluunniit sinniisaanut paasititseqqusaanngilaq, maalaaru­ teqarnerup kingunerisaanik nakkutil­ liiartorlutik pulaarneqarnissaannik. | **68.** *§ 62, imm. 2-mi,* allanngortissaaq »taassumunnga sinniisuusoq« imaalillugu:  »allat«, aamma  »nakkutilliinermut tunngatillugu pulaarneq, una pissutigalugu« imaalillugu allanngortissaaq:  »Sullivimmi nakkutillliisoqarfimmiit tiguneqarpoq«. |
| § **63.** lansstyremiit ministeri pineqartoq isumaqatigiissutigiinniarneraniit, , Sullivinni nakkutilliisoqarfiup oqartussaasullu allat suleqatigiinnerannut, beskæftigelsesministerimiit malittarisassanik aalajangersaasoqarsinnaavoq | **69.** *§ 63-mi ,*  allanngortinneqassaaq  »landsstyret« imaalillugu:  »Naalakkersuisut«, aamma  »ministeriusoq« allanngortissaaq imaalillugu: » naalakkersuisoq pineqartoq«. |
| § **64.** Sullivinni nakkutilliisoqarfiroroiit inerniliussamut maalaaruteqarneq, sapaatit akunneri 6-t qaangiutinnginnerinni, pineqartumut inerniliussaq nalunaarutigineqassaaq, beskæftigelsesministerimut tunniunneqarneratigut.  *1111111. 2.* Maalaarut Sullivinni | ***10.*** *§ 64, imm. 1* aamma*, 2 i111111.*  *3, 1. 11aggat.* aamma *i111111., 4* al­ lanngortinneqassaaq »beskæfti­ gelsesministeri« imaalillugu:  »sullivinni isumannaallisaaner­ mut maalaarutinut ataatsimiisita­ liaq«, aamma *ir11111., 3 1. naggat.* allanngo11inneqassaaq»beskæf­ tigelsesministerip« imaalillugu:  »Sullivimmi isumannaallisaa­  nermut maalaarutinut ataatsimii­ sitaliaq«. |
| nakkutilliisunut nassiunneqassaaq. Sullivinni nakkutilliisuniit inerniliussaq aalajangiusimaneqarpat, | 71. *§ 64, imm. 2-m, i*  ikkunneqassaaq *3. pkt-tut.:*  » M aalaarut Sullivinni isumannaallisaanermut |

|  |  |
| --- | --- |
| beskæftigelsesministerimut maalaarut ingerlateqqinneqassaaq.  *1111111. 3.* p iffissaq eqqorlugu maalaarnmmik kinguartitsineq, beskæftigelsesministerimiit inemiliussinissap tungaanut,  beskæftigelsesministeriluunniit | maalaaruteqarnermut ataatsimiisitaliamut ingerlateqqinneqannginnera ni, sullivinni nakkutilliisuniit Sullivinni avatangiisinut siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqaateqartoqaammik  pissarsisoqaqqaassaaq«. |
| allamik aalajangiussaqarpat. Maalaarutit § 60, imm. 1 malillugu  inemiliussinerit, pissutsinut |  |
| piaartumik  aaqqiivigineqamissaannik, kiisalu |  |
| inemiliussinerit § 60, imm. 2 aamma  3 malillugu, h1aviuussatut atuuffeqann gilaq. |  |
| *1111111. 4.* immikkut |  |
| peqquteqartoqarpat,  beskæftigelsesministerimiit |  |
| maalaarutigineqartoq  suliarineqarsinnaavoq, |  |
| tuaviuussatullu ilassusemeqarluni,  maalaarnlluunniit piffissaq |  |
| eqqorlugu till 'l.lssim aga luarp at. |  |
| *1111111.* 5. Maalaarut beskæftigelsesministerimiit | **72.** *§ 64, imm.* 5, atorunnaas­ saaq. |
| inemiliivigineqannginnerani,  Sullivimmi avatangiisinut |  |
| siunnersuisoqatigiinniit oqaaseqaammik pisoqaqqaassaaq |  |
| § **65.** Kalaallit nunaanni pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiinerit eqqartu11ssaaenqassaaq,  1-4) --- |  |

|  |  |
| --- | --- |
| *1mm. 2.* imm. 1 malillugu, pinerlunnermut inatsisitigut pineqaatissiineq pissaaq naatsorsuusiomikkut, isigineqassaarlu iroroikkut pisutut sukateriffigineqartutut, unioqqutitsineq ajutoomikkut ilungersunartumik inummik aqqunaanikkut, toqumilluunniit kinguneqartumik.  *11111'11. 3.* ---  *1mm. 4.* imm. 3 -p avataatigut, pisuni taaneqartuni, inatsisitigut pineqaatissiissummik naatsorsuusiomermi imm. 1 aamma 2 malillugu, iroroikkut pisumut sukaterinertut isigineqassaaq,  1-4) ---  *1111111.* 5. tamanna imm.ikkut pisutut sukaterinertut isigineqassaaq, inuusuttunut 18-nit inorlugit ukiulinnut, inuunermik peqqissutsimilluunniit, ulorianartorsiomermilluunniit kinguneqartumik, tak.imm. 4, nr. 2.  *1111111. 6-8.* --- |  |

|  |  |
| --- | --- |
| § **66.** § 11, § 11 a, imm. 1-3, § 12,  § 32, imm. 1, § 34, imm. 1, § 36,  imm. 1, aamma § 38, i.mm. 1, kiisalu,  pissutsinut § 65, stk. 1, nr. 2 og 3, - mi pineqartunut unioqqutitsinermut, sulisitsisumut akiliisitaanermut akisussaaffi romik tunniussisoqarsin­ naavoq, unioqqutitsinerluunniit suli­ sitsisumiit mianersuaalliornerunngik­  kaluarpat piaarinerunngikkaluarpal­ | *11. § 66, imm. I , I. naggat, allanngortissaaq* »sulisitsisoq« imaalillugu: »sulisitsisuusoq«.  ***18.*** *§ 66, imm. I , 3. nagga,t.* allanngortissaaq » § 91, imm. 4« imaaWlugu: »§ 128, imm. 4«. |
| luunniit, tak. imm. 3. [ ]akiliisi­  taanermik akisussaaffimmut, aalajan­  gersagaq § 91, imm. 4 malillugu, Ka­ laallit Nunaanni pinerlunnermut |  |
| inatsisitigut. |  |
| § **67.** [ ]akiliisitaanermut  akisussaaffik taamaattoq § 91, imm. 4-miippoq, Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsimmiittoq tassunga atorneqarsinnaanngitsoq. | **79.** *§ 67, imm. I, 4. 11aggat-mi.* Allanngortissaaq imaalillugu »§ 91, imm. 4« imaalissaaq: »§ 128, imm. 4«. |
| § **67 a.** Kalaallit Nunaanni pinerlunnermut inatsit malillugu pineqaatissiinerit, suliffeqarfinnut allanullu, naalakkiutigineqarsinnaanngilaq § 66, stk. 1, 1. pkt., og § 67, 2. pkt., jf.  § 17 b. malillugu | **80.** *§ 67 a-Illl,* imaalillugu allanngnortissaaq »§ 17 b« imaalissaaq: »§ 17 c«. |
| § **70.** eqqartuussinerit Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianiit pingaamertut 1.-tut suliarineqartarput. | **81.** *§ 70-mi ,* allanngortinneqasssaaq imaaWlugu »Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia« imaalissaaq: »Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfia «. |