DPS-V.059.68.2022.JS Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

**Pani**

**Elżbieta Witek**

**Marszałek Sejmu RP**

*Szanowna Pani Marszałek,*

odpowiadając na interpelację nr 36189 Pana posła Bartłomieja Wróblewskiego wraz
z grupą posłów, dotyczącą pomocy udzielanej pełnoletnim osobom wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które straciły rodziców lub opiekunów, przekazuję poniższe wyjaśnienia.

 Przede wszystkim należy wyjaśniać, że osoby wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, podobnie jak inne osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, mogą korzystać, zależnie od potrzeb ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021, poz. 2268, z późn. zm.). Art. 7 ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu m. in. niepełnosprawności czy długotrwałej lub przewlekłej choroby.

 Przy czym udzielanie świadczeń z systemu pomocy społecznej jest zadaniem ośrodków pomocy społecznej, które po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego mającego na celu ustalenie m.in. sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej przyznają wsparcie dostosowane do potrzeb świadczeniobiorcy. Odnosząc się do kwestii opisanych w interpelacji warto wskazać również, iż jednym z podstawowych zadań pracowników socjalnych jest też świadczenie pracy socjalnej, w ramach której istotnymi elementami są m.in.: prowadzenie poradnictwa dla osób, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy też wspieranie i ułatwianie uzyskania pomocy ze strony powołanych do tego instytucji, która w najbardziej optymalny sposób odpowiadałaby potrzebom tych osób. Co istotne praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód, a jej udzielenie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

W związku z powyższym należy wskazać, że na poziomie lokalnych samorządów zorganizowany jest system wsparcia, a obowiązujące ustawodawstwo określa procedury przyznawania odpowiednich do potrzeb form i zakresu pomocy, jak również instytucje odpowiedzialne za jej świadczenie.

 Na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej, osoba wymagająca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu może skorzystać z następujących form pomocy uzależnionych od jej poziomu samodzielności:

* usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia (np. w środowiskowym domu samopomocy), także z miejscami całodobowego okresowego pobytu;
* pobyt w mieszkaniu chronionym;
* usługi opiekuńcze i bytowe w rodzinnym domu pomocy;
* w odniesieniu do osób niesamodzielnych, wymagających całodobowego wsparcia, którym w związku z powyższym nie można zapewnić odpowiedniej opieki w środowisku lokalnym możliwe jest także umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Przy czym co istotne w kontekście kwestii poruszanych w interpelacji, przyznanie pomocy w formie pobytu w domu pomocy społecznej możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy osobie wymagającej wsparcia nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W odniesieniu do problematyki wsparcia osób zależnych, w sytuacji kiedy dotychczasowe sprawowanie opieki przez rodzica czy opiekuna jest niemożliwe, należy wskazać, że zmianami do ustawy o pomocy społecznej, które weszły w życie w życie
30 maja 2021 r. uregulowano możliwość obejmowania pomocą w formie usług opiekuńczych w trybie pilnym, np. w sytuacji kiedy opiekun osoby będzie wymagał pilnej hospitalizacji i sprawowanie opieki będzie czasowo niemożliwe. Zgodnie z dodanym
art. 50a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy doszło do nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub gdy objęcie osób usługami opiekuńczymi lub specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wynika z konieczności zapewnienia takim osobom odpowiedniej opieki, usługi te mogą być przyznane w trybie pilnym. Przyznanie usług w trybie pilnym następuje niezwłocznie po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, a wydanie decyzji o przyznaniu usług oraz decyzji ustalającej odpłatność za przyznane usługi może nastąpić po rozpoczęciu ich rzeczywistego świadczenia, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia usług.

Ponadto przepis § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) przewiduje w nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, możliwość skierowania i umieszczenia osoby w domu pomocy społecznej poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów, stanowiących podstawę do skierowania do domu pomocy społecznej.

Ponadto, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje szereg inicjatyw wspierających działania samorządów w rozwoju różnego typu usług środowiskowych na rzecz osób niesamodzielnych.

1. Nową inicjatywą jest realizowany od 2022 r. **Program rozwoju rodzinnych domów pomocy.** Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych
i bytowych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Rodzinne domy pomocy są ogniwem pośrednim w systemie pomocy społecznej pomiędzy usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, a całodobową placówką specjalistycznego wsparcia, jaką jest dom pomocy społecznej.

Rodzinny dom pomocy stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. Jako kameralne placówki przeznaczone dla nie więcej niż ośmiu osób wpisują się one w realizowanie idei deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej, dlatego też w opinii Ministerstwa rozwój tego typu placówek jest szczególnie pożądany.

Wsparcie finansowe dla samorządów gminnych możliwe jest w dwóch modułach: wsparcie finansowe gmin w kosztach jakie ponoszą za pobyt osób skierowanych do rodzinnych domów pomocy (moduł I) oraz dofinansowanie kosztów remontu lub zakupu wyposażenia w sytuacji kiedy gmina planuje udostępnić z własnych zasobów budynek organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia w nim rodzinnego domu (moduł II).

1. **Środowiskowy dom samopomocy lub klub samopomocy** są placówkami, które świadczą wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Placówki te mogą być przeznaczone dla różnej kategorii osób, w zależności od potrzeb występujących na danym terenie. W ramach działalności ośrodków wsparcia świadczone są różnego rodzaju usługi dostosowane do specyficznych potrzeb osób korzystających z tej formy pomocy. Pomoc w tej formie przyznawana jest niezależnie od wysokości dochodu. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym. W zależności od potrzeb uczestnicy mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Jest to placówka dziennego pobytu, która może prowadzić miejsca całodobowe. Kadrę stanowią m. in. psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej. Może być zatrudniona także pielęgniarka
i fizjoterapeuta, a także inni pracownicy w zależności od potrzeb.

Tworzenie i funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy jest finansowane ze środków budżetu państwa (jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, należy do priorytetowych działań Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

1. Ważnym ogniwem wsparcia jest również możliwość skierowania do **mieszkania chronionego** (wspieranego lub treningowego), w którym pod opieką specjalistów osoby tam przebywające wspomagane są w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Rozwój mieszkań chronionych jest corocznie wspierany finansowo ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na realizację tego zadania na lata 2017 – 2021 zaplanowano w budżecie państwa na tworzenie nowych mieszkań chronionych łącznie 108 mln zł. W roku 2022 na rozwój mieszkań chronionych zaplanowano kwotę 24 mln zł.
2. W ramach Funduszu Solidarnościowego realizowane są **Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.** Programy adresowane są do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (punkt 7 i 8 orzeczenia): konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Programy mają zapewniać m.in. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności
i funkcjonowaniu w życiu społecznym; stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność czy też zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany jest za pośrednictwem i z udziałem samorządów szczebla gminnego i powiatowego,
a Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” realizowany jest przez organizacje pozarządowe, które otrzymały środki w ramach Programu.

1. Kolejnymi Programami realizowanymi przez Ministerstwo w ramach Funduszu Solidarnościowego są **Programy „Opieka wytchnieniowa” i „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”.** Programy adresowane są do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Programy kierowane są do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie - opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany jest za pośrednictwem i z udziałem samorządów szczebla gminnego i powiatowego, a Program „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest przez organizacje pozarządowe, które otrzymały środki w ramach Programu.

Powyższe programy realizowane są w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego oraz w ramach pobytu całodobowego.

1. W ramach środków Funduszu Solidarnościowego istnieje również możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach **Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.**

Głównym celem ogłoszonego w 2019 r. Programu jest stworzenie warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu całodobowego oraz dziennego dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgodnie z założeniami Programu Centra, przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościw rozumieniu ww. ustawy.

Centra stanowią formę ośrodka wsparcia zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Infrastruktura Centrum oraz organizacja i rodzaj świadczonych usług w sposób szczególny odpowiadać ma potrzebom uczestników wynikającym z różnego spektrum niepełnosprawności, zapewnić warunki do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi, a także nabywania oraz rozwijania umiejętności i kompetencji decydujących o indywidualnej samodzielności i możliwości podejmowania ról społecznych.

Wspólny pobyt uczestników w Centrum ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych oraz pozwolić na podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów. Stworzenie warunków w formie pobytu całodobowego lub dziennego jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami, które nie mogą korzystać z usług w innych ośrodkach wsparcia, a takiego wsparcia wymagają. Wdrożenie takich rozwiązań poprawi sytuację osób niepełnosprawnych dając im szansę na samodzielne i niezależne życie.

Powstające Centra mają tworzyć otoczenie cechami nawiązującymi do środowiska
 i miru domowego, w którym kluczowymi wartościami są podmiotowość i włączenie społeczne uczestników, troska o ich dobrostan, gdzie zachowana zostanie równowaga między zabezpieczeniem potrzeb uczestników związanych z niepełnosprawnością i zdrowiem, nabywaniem umiejętności i kompetencji oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu.

Wraz z ogłoszeniem kolejnej edycji Programu w maju 2021 r., przyjęto dodatkowe założenie, że liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosić będzie co najmniej 40% uczestników Centrum, a liczba miejsc w pobycie całodobowym wynosić będzie co najmniej 2.

W dniu 30 czerwca 2022 r. ogłoszono pierwszy w 2022 r. nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”(ogłoszonego w maju 2021 r.). W tegorocznym naborze wniosków przyjęto założenie, że liczba Centrów powinna być rozłożona równomiernie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, w ramach Programu ogłoszonego w 2019 r. oraz w 2021 r. planuje się utworzyć Centra w liczbie nie mniejszej niż 90.

Należy podkreślić, że idea tworzenia Centrów opiera się na przekonaniu o konieczności uwzględnienia podmiotowości zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej, która powinna mieć prawo decydowania o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać, sposobu jej udzielenia oraz mieć zagwarantowany odpowiedni do jej potrzeb rodzaj standardu usług.

1. Ponadto, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) - istnieje możliwość dofinansowania realizacji przez organizacje pozarządowe na zlecenie PFRON, samorządu województwa lub samorządu powiatowego, zadania w postaci świadczenia **usług wspierających**, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Usługi wspierające niezależne życie obejmują działania zmierzające do zapewnienia osobom niepełnosprawnym jak największej samodzielności, umożliwienia im niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym. Usługi powinny być realizowane w sposób kompleksowy i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb konkretnej osoby niepełnosprawnej.

Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację ww. zadania przez organizacje pozarządowe i fundacje, które działają w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M!) na lata 2022-2024 działania dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Realizowane będą cztery programy, w tym **„*Program mieszkanie dla osób z niepełnosprawnościami****”.* Realizacja programu będzie obejmowała realizację 3 modułów:

**Moduł A:** Przewiduje dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.

<https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla-absolwenta/>

**Moduł B**: Przewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

<https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/nowy-program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-dostepne-mieszkanie/>

**Moduł C**: Program dla organizacji pozarządowych na tworzenie mieszkań wspomaganych oraz wspomaganych społeczności mieszkaniowych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagających stałego wsparcia.

<https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniow/>

Jednocześnie warto podkreślić, że przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym m.in. wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, jest celem projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Projekt realizowany jest od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Standard usługi asystenckiej na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarach wiejskich ma obejmować zdefiniowanie usług asystenckich i ustalenie ich zakresu, sposobu realizacji, rekrutacji i szkolenia asystentów,
z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, określenie grupy odbiorców usługi, źródeł i sposobu finansowania usług, a także umiejscowienie usług w systemie wsparcia osób niepełnoprawnych.

Natomiast w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 w obszarze priorytetowym *Niezależne życie* zaplanowano działania, których nadrzędnym celem jest zagwarantowanie osobom z niepełnosprawnościami prawa do niezależnego życia wynikającego z artykułu 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych m.in.: wdrożenie systemowej usługi mieszkalnictwa wspomaganego (mieszkanie treningowe i mieszkania wspierane), rozwój obecnie funkcjonujących Centrów Opiekuńczo Mieszkalnych w kierunku utworzenia nowych form bardziej ukierunkowanych na realizację postanowień Konwencji (m.in. zmniejszona zostanie liczba mieszkańców) oraz na upodmiotowienie osób z niepełnosprawnościami, łącznie z wprowadzeniem bardziej adekwatnej nazwy - Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

[https://niepelnosprawni.gov.pl/p,170,strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2021-2030](https://niepelnosprawni.gov.pl/p%2C170%2Cstrategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2021-2030)

Obecnie trwają prace w ramach projektu pt. *Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą*, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach prac I kamienia milowego - Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami - przeprowadzony został przegląd i analiza wszystkich rozwiązań prawnych z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym analiza aktów prawnych pod kątem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W ramach prac przeprowadzono analizę aktualnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami m.in. w kontekście mobilności i transportu, edukacji włączającej, zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (w tym zatrudniania na otwartym rynku pracy, zatrudniania wspomaganego), a w szczególności regulacjom i rozwiązaniom odnoszącym się do możliwości samostanowienia o sobie i realizacji podstawowych praw i wolności związanych z aktywnym uczestnictwem w życiu społecznym, również w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych, mieszkalnictwa wspomaganego. Na podstawie zdiagnozowanych aktualnych potrzeb zostaną wypracowywane rozwiązania i narzędzia również takie niefunkcjonujące w obecnym porządku prawnym. Okres realizacji projektu: 09.2021 – 12.2023.

[https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1319,opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami](https://niepelnosprawni.gov.pl/a%2C1319%2Copracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-o-proponowanej-nazwie-ustawa-o-wyrownywaniu-szans-osob-z-niepelnosprawnosciami)

Przedstawiając powyższe informacje należy dodać również, że kluczowe dla dalszego rozwoju usług środowiskowych jest aktualne przyjęcie strategicznego dokumentu określającego kierunki zmian systemowych zmierzających do deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce. Uchwałą nr 135 Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2022 r. przyjęto dokument pod nazwą Strategia rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.). Strategia zakłada kierunki działań wspierających rozwój usług społecznych realizowanych w środowisku zamieszkania, jak i wsparcie rodzin sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Zakładane kierunki działań to:

* priorytet usług społecznych realizowanych w społeczności lokalnej przed usługami stacjonarnymi,
* rozwój zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w społeczności
lokalnej, w tym usług o charakterze profilaktycznym, które wpłyną na ograniczenie konieczności opieki instytucjonalnej,
* wykorzystanie zasobów i potencjału instytucjonalnej opieki długoterminowej (w tym domów pomocy społecznej) dla rozwoju nowych usług środowiskowych w społeczności lokalnej,
* rozwój różnych form mieszkalnictwa z koszykiem usług.

Przy czym przyjęcie strategii wyznacza kierunki planowanych zmian, co będzie w dalszej kolejności wymagało podjęcia szeregu reform systemowych państwa, których realizacja będzie rozłożona w czasie.

W odniesieniu do pytania dotyczącego kwestii ustanawiania opiekunów prawnych dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie należy wskazać, że kwestie powyższe wykraczają poza kompetencje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ustanowienie opieki i powołanie opiekuna wymaga orzeczenia sądu opiekuńczego, a procedurę w tym zakresie określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Zgodnie z art. 149 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359) gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w paragrafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

Zgodnie zaś z § 3 ww. przepisu w przypadku braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, do właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo innej podobnej placówce, w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sąd może się zwrócić także do tej placówki albo do tego zakładu lub schroniska.

Powyższy przepis w zw. z art. 175 oraz 178 § 2 Kodeksu znajduje zastosowanie również do osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz do osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Jak wprost wynika z art. 149 § 3 Kodeksu obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego nałożony na jednostkę pomocy społecznej ma charakter subsydiarny, wyjątkowy. Przepis ten ma zastosowanie jedynie w przypadkach braku innych kandydatów wśród krewnych czy osób bliskich.

Biorąc pod uwagę treść art. 149 § 3 Kodeksu w przypadku gdy sąd zwraca się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o wskazanie osoby, która mogłaby pełnić rolę opiekuna lub kuratora, jednostka organizacyjna pomocy społecznej ma obowiązek wskazać taką osobę. Jest to obowiązek jednostki, przy czym przepis nie wskazuje kategorii osób, które mogą być wyznaczane przez opiekuna prawnego/kuratora.

Niemniej jednak jak wskazano wyżej, biorąc pod uwagę, iż ustanawianie opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych następuje decyzją sądów powszechnych, kwestie te wykraczają poza kompetencje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Przekazując powyższe wyjaśnienia informuję również, iż Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej nie dysponuje danymi statystycznymi o jakich mowa w interpelacji m.in. na temat liczby „*osób z niepełnosprawnościami, które straciły rodziców bądź opiekunów*” czy *„liczby osób z niepełnosprawnościami*, *które* *żyją w dalszych rodzinach bądź u nowych opiekunów*”.

Corocznie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach sprawozdań resortowych zbiera informacje dotyczące udzielanych świadczeń z sytemu pomocy społecznej (<https://www.gov.pl/web/rodzina/statystyka-za-2021>).

SprawozdanieMRiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach zawiera wyszczególnione informacje m.in. w zakresie:

* udzielonych świadczeń w ramach zadań  własnych i zleconych gminom i powiatom,
* rzeczywistej liczby rodzin i osób objętych pomocą społeczną,
* powodów przyznania pomocy społecznej,
* typów rodzin objętych pomocą społeczną.

Natomiast sprawozdanie MRiPS-05 zawiera wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej.

*Z* *wyrazami szacunku*

**z up. Minister Rodziny i Polityki Społecznej**

**Stanisław Szwed**

**Sekretarz Stanu**

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/