Likumprojekts

**Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā**

 Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 14., 18.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 13.nr.; 2007, 12., 15.nr.; 2008, 3., 21.nr.; 2009, 3., 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182.nr.; 2010, 19., 170.nr.; 2011, 117., 202.nr.; 2012, 201.nr.; 2013, 234.nr.) šādus grozījumus:

1. **1.pantā**:

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

„5) **grupu māja (dzīvoklis)** –māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā personai ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, aprūpi.;”;

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

**„**13) **profesionālā rehabilitācija** – pasākumu kopums, kas, pamatojoties uz individualizētu funkcionālo traucējumu izvērtēšanu un profesionālās piemērotības noteikšanu, personām darbaspējīgā vecumā nodrošina jaunas profesijas, profesionālo zināšanu vai prasmju apguvi vai atjaunošanu un multidisciplinārus pakalpojumus (sociālo rehabilitāciju ar ārstniecības elementiem, speciālistu konsultācijas) integrācijai darba tirgū;”;

izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

„25) specializētās darbnīcas — darbnīcas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem;”

izteikt 27. un 28. punktu šādā redakcijā:

**„**27) **pusceļa māja** – sociālās rehabilitācijas institūcija vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas struktūrvienība, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina sociālo rehabilitāciju, patstāvīgai dzīvei nepieciešamo pašaprūpes iemaņu un dzīves prasmju apgūšanu vai nostiprināšanu;

28) **supervīzija** – mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts sociālā darba speciālistiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti;”;

izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

„30) **garīga rakstura traucējums** — psihiska saslimšana vai garīgās attīstības traucējums, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā un kas noteikts atbilstoši Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK ) spēkā esošajai redakcijai;”;

 papildināt pantu ar 34., 35., 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

„34) **klienta aprūpes līmenis** –personas pašaprūpes spēju iztrūkuma pakāpi raksturojoša, skaitliski izteikta vērtība, kuru nosaka multidisciplināra speciālistu komanda, pamatojoties uz personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un vajadzību, kā arī sociālās aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai veicamo darbību un piesaistāmo resursu apjoma novērtējumu;

35) **psihosociāla rehabilitācija** – sociālās rehabilitācijas virziens, kas vērsts uz personu un tās ģimeni, un kura mērķis ir nodrošināt atbalstu psihosociālo problēmu risināšanā, lai mazinātu depresijas, pazemināta pašvērtējuma, sociālo saikņu zaudēšanas riskus, kas radušies, uzzinot par personas smagu saslimšanu;

36) **profesionālās piemērotības noteikšana** – pasākums, kura laikā izvērtē personas interesi par profesionālās darbības jomām un konkrētām profesijām, vēlmi un motivāciju mācīties, iepriekšējās zināšanas un pieredzi, kā arī veselības stāvokļa, intelektuālo spēju un individuālo psihofizioloģisko īpašību atbilstību personas izvēlētajai profesijai;

37) **apgādnieks** - persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, vai vecākiem;

38) **sociālās rehabilitācijas centrs -** sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā personām ar funkcionāliem traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un citām personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām nodrošina **sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanai nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.**”.

2. **3. pantā**:

izteikt pirmo un 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesības saņemt šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir šādām Latvijas Republikā dzīvojošām personām:

1) Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem;

2) ārzemniekiem, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;

3) Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri:

a) ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās tiesības,

b) ir tiesīgi uzturēties Latvijas Republikā, un ir uzturējušies Latvijas Republikā vismaz trīs mēnešus,

c) uzturējušies Latvijas Republikā vismaz sešus mēnešus, ja uzturēšanās mērķis ir darba tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā un ir pierādījumi, ka viņi turpina meklēt darbu, un ir pamats uzskatīt, ka viņiem ir izredzes nodibināt darba attiecības;

4)šās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto personu ģimenes locekļiem.

(11) Tiesības saņemt šajā likumā minēto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, patversmes un naktspatversmes pakalpojumus, kā arī sociālā dienesta informāciju un konsultācijas ir personām, kuras uzturas Latvijas Republikā un kurām piešķirts alternatīvais statuss, kā arī šo personu ģimenes locekļiem, kuri uzturas Latvijā.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir cilvēku tirdzniecības upurim. Nepieciešamības gadījumā kopā ar cilvēku tirdzniecības upuri sociālās rehabilitācijas institūcijā ir tiesības uzturēties arī tā pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam”;

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

“(5) Situācijā, kad personas, kurai piešķirts alternatīvais statuss, funkcionālo ierobežojumu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ šā panta (1.1) daļā noteiktie patversmes un naktspatversmes pakalpojumi nav piemērojami personas un viņas ģimenes locekļu sociālo problēmu risināšanai, pašvaldības sociālais dienests ir tiesīgs izmantot citus, konstatētajai problēmai atbilstošus, sociālo pakalpojumu veidus.

(6) Tiesības saņemt šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus ir arī šā panta pirmajā daļā neminētām personām, kurām ir tiesības ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja šīs personas pieprasa minētos pakalpojumus tieši attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam un pilnībā tos apmaksā.”

3 Izteikt 7. panta 2. punktu šādā redakcijā:

„2) sniegt ziņas par sevi, sadarboties ar sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā dienesta ieteikumus šīs situācijas uzlabošanai;”

4. Papildināt 8. **pantu** ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja persona pieprasa ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus, pašvaldības sociālais dienests, ievērojot šā likuma 5. panta trešajā daļā noteikto, novērtē personas materiālos resursus, pamatojoties uz personas sniegto informāciju par ienākumiem, īpašumiem, uzkrājumiem un noslēgtajiem uzturlīgumiem. Ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir arī personas apgādniekiem, uz apgādniekiem attiecas pienākums iesniegt informāciju par ienākumiem un uzkrājumiem.

(7) Persona, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus un kurai ir ienākumi vai uzkrājumi, kā arī viņas apgādnieki, kuriem ir pienākums maksāt par pakalpojumu, reizi gadā institūcijai, kura pieņem lēmumu par personai un viņas apgādniekiem veicamajiem maksājumiem, iesniedz informāciju par saviem uzkrājumiem un ienākumiem atbilstoši šā likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajiem principiem. Persona, kura saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus sniedz informāciju arī par saviem īpašumiem.

(8) Šā likuma 9.1 panta 5. punktā vai 9.2 panta otrajā daļā noteikto pakalpojumu pēc minētā perioda beigām finansē no tās pašvaldības budžeta, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

(9) Ministru kabinets nosaka samaksas par atbalstu, kurš klientam tiek nodrošināts saskaņā ar šā likuma 13. panta pirmās daļas 12. punktā noteikto, apmēru un kārtību, kādā tā tiek veikta .”.

5. **9.pantā**:

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„(4) Pašvaldības slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem par sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu.”

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt supervīziju un profesionālās kompetences pilnveidi pašvaldības sociālā dienesta un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.”

6. **9.1 pantā:**

**i**zteikt 4. punktu šādā redakcijā:

„4) bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem;”;

papildināt pantu ar 5. punktu šādā redakcijā :

„5) bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem - uz laiku līdz atgriešanai bioloģiskajā ģimenē vai aprūpes ģimeniskā vidē uzsākšanai, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus, neieskaitot šajā periodā bērna adopcijas procesa periodu, ja adopcijas process uzsākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš bērna ievietošanas institūcijā.”

7. Papildināt likumu ar **9.2 pantu** šādā redakcijā:

„9.2 pants **Valsts finansētie ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi**

(1) No valsts budžeta, ievērojot šā likuma [13.](http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0103012002103132805&waiting=Yes&RequestTimeout=500" \l "bkm33" \o "Vietēja saite)[1](http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0103012002103132805&waiting=Yes&RequestTimeout=500" \l "bkm33" \o "Vietēja saite)panta noteikumus, finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus:

1) personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2003.gada 1.janvārim un personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem un neredzīgām personām, kuras šajās institūcijās ievietotas līdz 2015. gada 31.decembrim;

2) pilngadīgām neredzīgām personām, kurām neredzība kombinējas ar garīga rakstura traucējumiem, un personām ar ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem;

3) bērniem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā no četriem līdz astoņpadsmit gadiem, kuriem noteikta invaliditāte;

4) bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem vecumā līdz četriem gadiem.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļa minētajam no valsts budžeta, ievērojot šā likuma [13.1](http://pro.nais.lv/naiser/text.cfm?&KEY=0103012002103132805&waiting=Yes&RequestTimeout=500#bkm33)panta noteikumus, finansē ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz diviem gadiem. Pakalpojums tiek finansēts uz laiku līdz atgriešanai bioloģiskajā ģimenē vai aprūpes pie aizbildņa vai audžuģimenē vidē uzsākšanai, bet kopumā ne ilgāk kā sešus mēnešus, neieskaitot šajā periodā bērna adopcijas procesa periodu, ja adopcijas process uzsākts pirmo sešu mēnešu laikā kopš bērna ievietošanas ilgstošas aprūpes institūcijā.

(3) Ministru kabinets nosaka:

1)ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma piešķiršanas, rindu veidošanas, pārskatīšanas un izslēgšanas no rindas noteikumus, kā arī pakalpojuma sniegšanas kārtību atkarībā no klienta aprūpes līmeņa un funkcionālo traucējumu veida;

2) ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla skaitu un kvalifikāciju, kā arī klientu aprūpes procesa atspoguļošanai izmantojamo dokumentu paraugus;

3) klienta aprūpes līmenim atbilstošu pakalpojumu finansēšanas kārtību.”.

8 Izteikt **11. panta** pirmās daļas 8 punktu šādā redakcijā:

„8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, kā arī piedalīties pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē sociālā dienesta kompetences jautājumos;”.

9. **12. pantā:**

papildināt pantu ar 2.3 daļu šādā redakcijā:

„(2.3) Laikā, kamēr bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pašvaldības sociālais dienests ne retāk kā reizi trīs mēnešos, ja bērns ir vecumā līdz trīs gadiem, un ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja bērns ir vecumā no trīs līdz 18 gadiem, sniedz informāciju bāriņtiesai un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai par veikto sociālo darbu, lai sekmētu bērna atgriešanos ģimenē.”;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kredītiestādēm un privātpersonām ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai un citu sociālā dienesta kompetencē esošo jautājumu risināšanai.”;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

„(6) Pašvaldības sociālajam dienestam ir pienākums pēc informācijas saņemšanas par bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna pilngadību un ārpusģimenes aprūpes beigšanos uzsākt minētās personas vajadzību un resursu izvērtēšanu un pēc personas patstāvīgas dzīves uzsākšanas sniegt nepieciešamos atbalsta pasākumus, kā arī vismaz divu gadu periodā pēc patstāvīgas dzīves uzsākšanas veikt personas sociālās situācijas izmaiņu novērtēšanu."

10. **13. pantā**:

izteikt pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1) personu ar invaliditāti un personu ar prognozējamu invaliditāti profesionālās piemērotības noteikšanu un profesionālo rehabilitāciju;”

papildināt pirmo daļu ar 12. punktu šādā redakcijā:

 „12) atbalstu personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām pakalpojumu sniegšana pārtraukta saskaņā ar šā likuma 28. panta otrās daļas 2. punktā noteikto, ja šīm personām nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana netiek finansēta no citiem avotiem. Ministru kabinets nosaka valsts atbalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību.”;

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus: „1., 4., 6., 7., 8. un 9. punktā” ar skaitļiem un vārdiem : „1., 4., 6. un 7. punktā”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Valsts piedalās ar sociālā darba speciālistu supervīzijas un profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanu pašvaldībās saistīto izdevumu finansēšanā 50% apmērā atbilstoši ikgadējā valsts budžeta likumā piešķirtajām apropriācijām. Prasības supervīzijas un profesionālās kompetences pilnveides pakalpojumu sniedzējiem, supervīzijas un profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanas nosacījumus, kritērijus supervīzijas un profesionālās kompetences pilnveides izdevumu noteikšanai un valsts līdzfinansējuma piešķiršanai, kā arī līdzfinansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.***.***”

11. **13.1 pantā**:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļiem un vārdiem „9.1 panta 3.punktā” ar skaitļiem un vārdiem „vai 9.2 panta pirmās daļas 3.punktā”;

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 „(3) Šā likuma 9.1 panta 1. un 2.punktā vai 9.2 panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktos pakalpojumus personai, kura nav pensijas, ieskaitot piemaksas pie pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu, atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kaitējuma atlīdzības vai apdrošināšanas atlīdzības (turpmāk- pensijas vai atlīdzības) saņēmēja, tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem. Ja šī persona ir pensijas vai atlīdzības saņēmēja, tā maksā par saņemto pakalpojumu 90 procentus no personai izmaksājamās summas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā.

(4) Šā likuma 9.1 panta 3., 4. un 5.punktā vai 9.2 panta pirmās daļas 3. un 4. punktā un otrajā daļā noteiktos pakalpojumus finansē no valsts budžeta. Vecākiem ir pienākums maksāt par šā likuma 9.1 panta 4. un 5.punktā vai 9.2 panta pirmās daļas 4. punktā un otrajā daļā noteikto pakalpojumu atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam.”

12. **14.pantā:**

papildināt pirmās daļas 2.punktu aizskaitļa „9.1” ar vārdiem un skaitli „vai 9.2 pantā”;

aizstāt pirmās daļas 5. punktā vārdus „sistēmas sastāvdaļa” ar vārdu „sistēma”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Labklājības ministrija ir tiesīga neinformēt datu subjektu par personas datu apstrādi Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā, ja vien datu subjekts to īpaši nepieprasa un ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

1) valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām;

2) valsts finansēta asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti pašvaldībās administrēšanai;

3) valsts noteiktās statistiskās informācijas vākšanai;

4) sociālo pakalpojumu sniedzēju pārbaudēm.”.

13. **15.1 pantā**

papildināt pirmās daļas 1. punktu un 1.1 daļu pēc vārda „karavīriem” ar vārdu „zemessargiem”;

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un veic profesionālās piemērotības noteikšanu personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai prognozējamu invaliditāti;”;

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

„4)īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, tai skaitā patstāvīgi vai sadarbībā ar citām izglītības iestādēm īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās (koledžas) izglītības programmas, lai sagatavotu speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas personu ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti integrācijas sabiedrībā nodrošināšanai.”

14. **17. pantā**:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Šajā likumā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kas attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas.Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā nav jāreģistrē tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus un citus pakalpojumus, kuru sniegšanā nav nepieciešama sociālā darba speciālista līdzdalība, kā arī atsevišķu speciālistu sniegtie pakalpojumi, kuri noteikti citos likumos.

(2)  Ministru kabinets nosaka kritērijus sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, reģistrā iekļaujamo informāciju un reģistrēšanas kārtību, kā arī izslēgšanas no reģistra nosacījumus.”;

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

„(4) Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas par personas funkcionālo traucējumu raksturu un pakāpi, aizgādības tiesību realizāciju, bērna tiesisko un mantisko stāvokli, aizbildnības un aizgādnības jautājumiem, ienākumiem un piederošajiem īpašumiem, ja ziņas nepieciešamas, lai pieņemtu vai izpildītu lēmumu par sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja vajadzīgo informāciju nav iespējams saņemt no valsts un pašvaldību institūciju datubāzēm.

(5) Sociālo pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt Labklājības ministrijai informāciju un normatīvajos aktos noteiktos pārskatus par savu darbību sociālo pakalpojumu sniegšanā.”.

15. **Aizstāt 17.1** **panta** pirmajā daļā skaitli „2.2” ar skaitļiem un vārdu „2.1 un 2.2”.

16. Izteikt **20.panta** tekstu šādā redakcijā:

 „(1) Tiesības uz savām vajadzībām un noteiktajam klienta aprūpes līmenim atbilstošu sociālās aprūpes pakalpojumu ir personām, kurām vecuma izmaiņu vai funkcionālo traucējumu dēļ ir grūti sevi aprūpēt. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir tiesības saņemt savām vajadzībām atbilstošu aprūpes pakalpojumu.

(2) Kritērijus klientu aprūpes līmeņu noteikšanai un līmeņu noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets”.

17. Papildināt **25. pantu** ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Transportlīdzekļa pielāgošanu, lai tas pildītu tehniskā palīglīdzekļa funkciju, par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi medicīniskas indikācijas speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai.”

18. Izteikt **26. pantu**  šādā redakcijā:

 **„26.pants. Profesionālā rehabilitācija un profesionālās piemērotības noteikšana**

(1) Tiesības saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanu ir personām darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai tām ir garīga rakstura traucējumi , un ja saņemts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts ieteikums profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai. Lai saņemtu valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas vai profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, persona vēršas pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja, kurš pieņem lēmumu par pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumus.

(2) Kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanu, nosaka Ministru kabinets.”

19.  **27.1pantā:**

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

„**27.1pants. Grupu mājas (dzīvokļa), pusceļa mājas, servisa dzīvokļa un sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi”;**

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

**„**(2) Pusceļa mājā sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1. personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai tās apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī);
2. personām ar pārējiem funkcionāliem traucējumiem, lai tās apgūtu vai nostiprinātu iemaņas patstāvīgai dzīvei .”

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Sociālās rehabilitācijas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem, no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām, personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un citām personām ar sociālās funkcionēšanas problēmām, sniedz sociālās **funkcionēšanas spēju atjaunošanai nepieciešamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus**, lai tās apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei.”

20. **28. pantā**:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

„(1) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas nodrošina klientam mājokli, sociālo aprūpi atbilstoši klienta aprūpes līmenim un sociālo rehabilitāciju. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var klientam nodrošināt arī ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi. Šīs institūcijas pakalpojumus, ja nav medicīnisku kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai, ir tiesības saņemt:”;

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

„2) pensijas vecuma personām un pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;”;

aizstāt pirmās daļas 3.punktā vārdus: „garīgās attīstības” ar vārdiem „funkcionāliem”;

papildināt pantu ar 11 un 12 daļu šādā redakcijā:

„(11) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija var veidot struktūrvienību veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.

(12 )Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija ne retāk kā reizi trīs mēnešos par bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā līdz trīs gadiem un ne retāk kā reizi sešos mēnešos par bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no trīs līdz 18 gadiem informē bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu par:

 1) vecāku, brāļu, māsu, vecvecāku, kā arī citu personu, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, saskarsmi ar bērnu un sadarbību ar ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju;

 2) bērna fizisko un psihosociālo attīstību.”;

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

„4) persona izcieš sodu ieslodzījuma vietā;

5) persona atrodas prombūtnē ilgāk par 12 mēnešiem.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu aptur, ja persona atrodas prombūtnē no diviem līdz 12 mēnešiem, izņemot šā likuma 29. panta pirmās daļas 3.un 4. punktā minētos gadījumus.”;

21. **29.pantā**:

izteikt pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

 „2) saņemt savam funkcionālajam stāvoklim un klienta aprūpes līmenim atbilstošus pakalpojumus, individuālu un profesionālu personāla pieeju pakalpojumu sniegšanā;’’

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

„1) pilngadīgai personai, kura ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pensijas vai atlīdzības saņēmēja, naudas summa, kas paliek tās rīcībā pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes pakalpojuma samaksas, nedrīkst būt mazāka par 10 procentiem no personai izmaksājamās valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pensijas vai atlīdzības summas;”

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus „pensijas vai” ar vārdiem „pensijas vai atlīdzības, vai”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Par šā panta pirmajā daļā noteikto klienta tiesību nodrošināšanu un šim nolūkam nepieciešamo institūcijas darba organizēšanu ir atbildīgs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītājs.”

22. Izteikt **31.panta** ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Valsts sociālo pabalstu un pensijas vai atlīdzības izmaksu klientiem, ievērojot šī likuma 29. panta otrās daļas 1. punkta nosacījumus, nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kuras kontā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pamatojoties uz klienta iesniegumu, pārskaita minētos maksājumus.”

23.Papildināt **pārejas noteikumus** ar 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktu šādā redakcijā:

„25. Šā likuma 8.panta astotajā daļā minētā norāde uz 9.2 pantu, 9.2 pants, grozījumi 13.1 panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā un 14.panta pirmās daļas 2.punktā, kuros dota norāde uz šā likuma 9.2 panta normām, un grozījumi šā likuma 20.pantā attiecībā uz klientu aprūpes līmeņiem stājas spēkā 2016.gada 1. janvārī.

26. Šā likuma 9.1 pants ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim.

27. Personas, kuras līdz 2015.gada 31. decembrim pieprasījušas un nav uzsākušas saņemt šā likuma 9.1 pantā noteiktos pakalpojumus, no 2016. gada 1. janvāra ir tiesīgas saņemt šā likuma 9.2 pantā noteiktos pakalpojumus, ja viņas atbilst noteiktajiem kritērijiem.

28. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 1. jūlijam, piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2003.gada 3. jūnija noteikumi Nr. 291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”;

2) Ministru kabineta 2012.gada 17. aprīļa noteikumi Nr. 271 „Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus”.

29. Šā likuma 8. panta devītā daļa un 13. panta pirmās daļas 12. punkts stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

30. Šā likuma 13.panta septītā daļa stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. No 2015.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim atbalsts pašvaldībām ar sociālā darba speciālistu supervīzijas un profesionālās kompetences pilnveides nodrošināšanu saistīto izdevumu segšanai 50% apmērā tiek īstenots Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros.

Iesniedzējs:

Labklājības ministrs U.Augulis

10.12. 2014 09:25

3400

A.Masejeva

67021667, Anda.Masejeva@lm.gov.lv

D.Zvirgzdiņa

67021661, Dace.Zvirgzdiņa@lm.gov.lv

B.Stankeviča

67021590, Baiba.Stankevica@lm.gov.lv

K.Venta – Kittele

67021610, Kristine.Venta-Kittele@lm.gov.lv