**Vadlīnijas saistošo noteikumu izstrādei par sociālo un materiālo palīdzību, sociālajiem pakalpojumiem un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā**

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 47. panta otro daļu saistošie noteikumi sociālās drošības jomā nosūtāmi VARAM izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

Vēršam uzmanību, ka tiesu praksē ir atzīts, ka primāri personu sociālā drošība izriet no Satversmes 109. panta, kas noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Sociālā nodrošinājuma jeb sociālās drošības sistēmas būtiskākās daļas ir valsts sociālā apdrošināšana, sociālā palīdzība un pakalpojumi un sociālais atbalsts, ko primāri organizē un nodrošina valsts.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – Likums) 9. panta otrā daļa noteic, ka, ja pašvaldība no fiziskajām personām vai institūcijām saņēmusi informāciju par personu, kurai varētu būt nepieciešams sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas pakalpojums vai sociālā palīdzība, pašvaldībai ir pienākums likumā “[Par sociālo drošību](https://likumi.lv/ta/id/36850-par-socialo-drosibu)” noteiktajā kārtībā pārbaudīt saņemto informāciju, izvērtēt personas vajadzības pēc sociālajiem pakalpojumiem un sociālās palīdzības un informēt šo personu vai tās likumisko pārstāvi par tiesībām un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, kā arī kārtību, kādā sociālie pakalpojumi vai sociālā palīdzība saņemama. Tādējādi primāri **sociālās drošības nodrošināšanas ietvaros ir izdoti visi tie pašvaldību saistošie noteikumi, kuru izdošanai pilnvarojums ir noteikts Likumā**. Ņemot vērā, ka likumā “Par sociālo drošību” ietverts arī mājokļa jautājums, **par sociālās drošības jautājumu atzīstams arī likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” regulējums attiecībā par šā likuma 2. pantā minētajām personām**, proti, personas, kuras ar pašvaldības domes vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.

**!** Attiecībā uz saistošajiem noteikumiem, kas izdoti uz Pašvaldību likuma 44. panta otrās daļas pamata, pašvaldībai ir jāvērtē, vai to regulējums ir paredzēts palīdzības sniegšanai sociālās jomas ietvaros, piemēram, saistošie noteikumi par atbalstu higiēnas un veselības pakalpojumu nodrošināšanai, savukārt, piemēram, saistošie noteikumi par svētku pabalstiem, lai arī teorētiski paredzoši materiālu atbalstu, tomēr nav pamatojami ar personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu, tādēļ ministrijai atzinuma sniegšanai nav sūtāmi.

**Saistošie noteikumi par pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi**

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldību dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Savukārt šā likuma 4.panta pirmajā daļā ir dots pašvaldību autonomo funkciju uzskatījums.

Ja pašvaldība vēlas sniegt saviem iedzīvotājiem materiālu atbalstu noteiktās situācijās dzīves apstākļu uzlabošanai, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus (piemēram, materiāls atbalsts noteiktās dzīves jubilejās, Ziemassvētkos, materiāls atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā, pabalsts pēc atbrīvošanās no brīvības atņemšanas vietas, pabalsts dokumentu noformēšanai, apbedīšanas pabalsts u.tml.), šāda materiālā atbalsta noteikšanai ārējā normatīvā aktā pašvaldība var izdot atsevišķus saistošos noteikumus, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi (piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību – Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punkts; nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu – Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 6. punkts).

Pie brīvprātīgiem pabalstiem jeb materiālā atbalsta ir pieskaitāmi arī pabalsti daudzbērnu ģimenēm, jo nevienā normatīvajā aktā nav noteikts kādi tieši pabalsti ir piešķirami daudzbērnu ģimenēm.

Par materiālo atbalstu ir uzskatāmi arī pabalsti, kas ir noteikti ārējos normatīvajos aktos, neievērojot divus obligātus nosacījumus:

1. materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā statusam;
2. pabalsta mērķis ir viena no Likumā minētajām pamatvajadzībām.

Pie šādiem pabalstu veidiem būs pieskaitāmi sekojošie pabalsti – dzīvokļa pabalsts vientuļajiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti, pabalsts mācību līdzekļu iegādei vai mācību gadu sākot vidusskolniekiem (pat, ja šie bērni ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, jo saskaņā ar Izglītības likumu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un tādēļ neizpildās nosacījums par obligāto izglītību).

Par pašvaldības brīvprātīgu materiālu atbalstu ir uzskatāmi arī tādi trūcīgām vai maznodrošinātām personām piešķirti pabalsti, kuru mērķis nav Likumā noteikto pamatvajadzību apmierināšana.

Saistošo noteikumu izdošanas deleģējums šajā gadījumā atrodams Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā (pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva) vai Pašvaldību likuma 44. panta otrajā daļā kopā ar 4. panta pirmās daļas attiecīgu punktu (pašvaldības autonomo funkciju izpilde).

Likuma 36. panta pirmās daļas pirmajā punktā noteikts, ka, izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, *par ienākumiem* cita starpā *neuzskata pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus.*

**Saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību**

Saskaņā ar Likuma 3. panta pirmo daļu „*tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonu valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri ieguvušu pastāvīgās uzturēšanās tiesības vai ir tiesīgi uzturēties Latvijas Republikā un ir uzturējušies Latvijas Republikā vismaz trīs mēnešus vai uzturējušies Latvijas Republikā vismaz sešus mēnešus, ja uzturēšanās mērķis ir bijis darba tiesisko attiecību nodibināšana Latvijas Republikā un ir pierādījumi, ka viņi turpina meklēt darbu, ko apliecina viņu reģistrācija Nodarbinātības valsts aģentūrā. Tiesīgi saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir arī visu iepriekš minēto personu ģimenes locekļi*.” Likuma 3.panta citās daļās ir noteiktas personu papildu kategorijas, kuras var saņemt noteikta veida sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

**Sociālais dienests** ir pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem[[1]](#footnote-1). Likuma 10.pants nosaka, ka katrā pašvaldībā jābūt vismaz vienam sociālā darba speciālistam uz katriem tūkstoš iedzīvotājiem, lai nodrošinātu iedzīvotāju vajadzību profesionālu izvērtēšanu un kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu[[2]](#footnote-2). Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi – sociālo dienestu.

P**ašvaldībai, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu**, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību[[3]](#footnote-3). Minētā Likuma norma ir vispārīga tiesību norma, kas attiecināma uz normatīvajos aktos noteiktās visa veida palīdzības sniegšanu un attiecībā uz kuru pašvaldībai nav deleģējuma noteikt papildu ierobežojumus. Atbilstoši Likuma 3.panta trešajai daļai pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi. Ja personai objektīvu apstākļu dēļ **nav deklarētās dzīvesvietas, pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā persona ir izvēlējusies dzīves vietu**, izvērtē personas materiālo situāciju un, ja nepieciešams, piešķir vienreizēju materiālu palīdzību, kā arī informē par to pašvaldību, kurā ir bijusi pēdējā personas deklarētā dzīvesvieta. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir bijusi pēdējā personas deklarētā dzīvesvieta, vai pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā persona ir izvēlējusies dzīves vietu, ja personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu nav iespējams noteikt, izvērtē iespēju sniegt personai psihosociālu palīdzību vai piešķirt atbilstošus sociālās palīdzības pabalstus[[4]](#footnote-4).

Pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi ir noteikti Likuma 11.pantā, savukārt prasības attiecībā uz izglītības līmeni personām, kurām ir tiesības veikt sociālo darbu un sniegt sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un sociālo palīdzību, ir noteiktas Likuma 41. un 42.pantā.

Pašvaldība sociālo palīdzību sniedz visām saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem atbilstošām un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām (pēc pašvaldības iniciatīvas – arī citām personām). Princips, ka palīdzība tiek sniegta pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām kopsakarā ar iepriekš minēto Likuma regulējumu, ir nostiprināts ar mērķi nodrošināt palīdzības sniegšanu pēc iespējas visām personām, kam tā ir nepieciešama, tādējādi izslēdzot iespēju, ka varētu būt personas, kam nav iespēju nepieciešamo palīdzību saņemt vispār (nevienā pašvaldībā), kas saskaņā ar palīdzības mērķi un būtību nav pieļaujams. Savukārt, pašvaldības, saistošajos noteikumos nosakot ierobežojumus (papildu nosacījumus) attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanu, rada situāciju, ka tai daļai personu, kas noteiktā laika posmā ir deklarējušas vai dažādu iemeslu dēļ ir mainījušas un pārdeklarējušas savu dzīvesvietu, vispār (nevienā pašvaldībā) nav iespēju saņemt tām nepieciešamo un saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem pienākošos palīdzību, kas attiecīgi ir pretrunā Likumu normām par pašvaldības pienākumu sniegt nepieciešamo palīdzību personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Likums neuzliek pienākumu personai dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Līdz ar to pašvaldībām ir jāparedz saistošajos noteikumos situācijas, kurās sociālo palīdzību un pakalpojumus var saņemt arī pašvaldības administratīvajā teritorijā faktiski dzīvojošas personas.

**Sociālā palīdzība**

Likuma 5.pantā kā sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincips noteikts, ka sociālo palīdzību klientam sniedz, pamatojoties uz viņa materiālo resursu – ienākumu un īpašuma – izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību, izņemot krīzes situāciju. Izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus, ņem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokļu samaksas.

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai un krīzes situācijās[[5]](#footnote-5). No minētās Likuma normas var izvirzīt divus pamata nosacījumus sociālās palīdzības sniegšanai:

1. sociālā palīdzība tiek sniegta kā atbalsts **krīzes situācijā** nonākušām personām, kurām trūkst līdzekļu **pamatvajadzību** apmierināšanai;
2. sociālā palīdzība tiek sniegta un nepieciešamais pabalsts tiek piešķirts tikai pēc pabalsta pieprasītājas personas un tās ģimenes locekļu **materiālo resursu izvērtēšanas**.

Par sociālās palīdzības pabalstiem ir uzskatāmi pabalsti, kas ir noteikti ārējos normatīvajos aktos, kā arī pabalsti, kas noteikti saistošajos noteikumos, ievērojot divus obligātus nosacījumus:

1. materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā statusam;
2. pabalsta mērķis ir viena no Likumā minētajām pamatvajadzībām.

Šeit jāņem vērā, ka saskaņā ar Izglītības likumu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Minēto ir jāievēro, nosakot pabalstu, kura mērķis ir atbalsts obligātās izglītības ieguvei, kas ir viena no pamatvajadzībām.

Saskaņā ar Likuma 35. pantu **pamata** sociālās palīdzības pabalsti ir:

1. **garantētā minimālā ienākuma pabalsts** - materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai;
2. **mājokļa pabalsts** - materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

Savukārt **papildu** sociālās palīdzības pabalsti ir:

1. **pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai** - materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;
2. **pabalsts krīzes situācijā** - operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

**Mājokļa pabalsta** tiesiskais regulējums Likumā stājās spēkā 2021. gada 1. jūlijā, un saskaņā ar to mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

1. par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2. par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
3. ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

*Par mājokļa pabalstu vairāk skatīt tālāk 3.nodaļā par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā.*

**Pabalsta krīzes situācijā** apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību pašvaldībai bija jānosaka saistošajos noteikumos līdz 2021. gada 31. decembrim(likuma Pārejas noteikumu 40. punkts). Tiek izvērtēta sociālā situācija, kādā mājsaimniecība nonākusi, un tās radītās sekas, un mājsaimniecības pašas spējā tās pārvarēt, izmantojot pieejamo informāciju lietojumprogrammā SOPA. Materiālā situācija netiek vērtēta tādā izpratnē, kā atbilstībā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Pabalstu operatīvi piešķir un izmaksā pēc situācijas izvērtēšanas, kad radusies krīzes situācija.

**Pabalsts atsevišķu izdevumu apmaksai –**pabalsta mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību pašvaldībai bija jānosaka saistošajos noteikumos **līdz 2021. gada 31. decembrim**.

Pabalsta mērķiem vajadzētu nosegt pārējās likumā minētās pamatvajadzības, proti, *veselības aprūpi, izglītību, apģērbu*, kā arī *pārvietošanos* u.c.

Šo pabalstu piešķir par *trūcīgu* vai *maznodrošinātu* atzītai personai vai mājsaimniecībai[[6]](#footnote-6).

*Piemēram,* pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai, kas saistīti ar veselības aprūpes izdevumiem, piešķirs *personai* no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības.

Pabalstu piešķir un izmaksā, kad radušies attiecīgi izdevumi, periodā, kamēr ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Saskaņā ar Likuma 1.panta 31.punktu no 15 gadu vecuma personai iestājas darbspējīgs vecums, taču atbilstoši Administratīvā procesa likuma 21. panta pirmās daļas 1. punktam administratīvi procesuālā rīcībspēja ir pilngadīgai rīcībspējīgai fiziskajai personai. Līdz ar to arī **iesniegumu par pabalsta piešķiršanu** ģimenes vārdā, ir tiesīga iesniegt pilngadīga persona.

Savukārt atbilstoši likuma “Par sociālo drošību” 17. panta pirmajai daļai persona, kura ir sasniegusi 15 gadu vecumu, var iesniegt pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem un tos saņemt. Sociālo pakalpojumu sniedzējs paziņo vecākiem, aizbildnim vai aizgādnim par pieprasījuma saņemšanu un pakalpojumu sniegšanu.

**Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai**

Garantēto minimālo ienākumu (GMI) slieksnis no 2021. gada 1. janvāra:

* 109 *euro* pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
* 76 *euro* pārējām personām mājsaimniecībā.

SIA “ZZDats” nodrošinās iespēju SOPA GMI pabalstu aprēķināt pēc jaunā algoritma, kas *jaunajiem klientiem* jāpiemēro no **2021. gada 1. janvāra**.

Ja pašvaldībā 2020. gadā bija noteikts augstāks GMI līmenis un pēc jaunajiem nosacījumiem GMI pabalsts būtu mazāks, *līdz termiņa beigām* tiek turpināta GMI pabalsta izmaksa piešķirtajā apmērā. Pārrēķins nav jāveic un klientam nav jāpieprasa starpības atmaksa.

GMI pabalstu piešķir uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem[[7]](#footnote-7), bet izmaksā reizi mēnesī.

GMI pabalstu mājsaimniecībai izmaksā naudā, pārējos piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus mājsaimniecībai var izmaksāt naudā vai pabalsta summas apmērā sedzot izdevumus par precēm vai pakalpojumiem.

Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.

**Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam**

Piešķirot pabalstus saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 ”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857), pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās audžuģimenē pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam izmaksā:

1. **vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai**, kura apmērs nav mazāks par 218,00 *euro* un personām ar invaliditāti kopš bērnības par 327,00*euro* nav mazāks par divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru (jāņem vērā, ka bērnam ar invaliditāti kopš bērnības ir cits sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs);
2. **vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei**, kura apmērs nedrīkst būt mazāks par 820,05 *euro*;
3. **pabalstu ikmēneša izdevumiem** bērnam, kas turpina mācības vai studijas un sekmīgi apgūst programmu, neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir vai nav stājusies laulībā. (Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka šī pabalsta piešķiršanai pašvaldība ne mazāk kā divas reizes gadā pieprasa informāciju no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu, līdz ar to pašvaldības saistošajos noteikumos nav tiesīgas uzlikt par pienākumu personai, kas vēlas saņemt pabalstu ikmēneša izdevumiem, iesniegt attiecīgu izziņu no mācību iestādes. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pilngadību sasniegušajam bērnam ir tikai pienākums nekavējoties informēt pašvaldību par studiju pārtraukšanu.)

Pabalsta ikmēneša izdevumiem apmērs nav mazāks par 109,00 *euro* un personām ar invaliditāti kopš bērnības par 163,00 *euro*.

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem piešķiramas atbilstoši MK noteikumu Nr. 875, neatkarīgi no tā, vai tās ir noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2pants nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā **mājokļa pabalstu** bez vecāku gādības palikušam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība domes saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā aprēķināms un izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam.[[8]](#footnote-8)

**Pabalsti audžuģimenēm**

Pabalstu audžuģimenēm piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi”, saskaņā ar kuriem pašvaldība nosaka:

1. pabalsta apmēru bērna uzturam, ņemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks par:
   1. 215,00 *euro* par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai;
   2. 258,00 *euro* par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
2. **pabalsta apmēru apģērba un mīkstā inventāra iegādei**, kā arī tā izmaksas kārtību atbilstoši bērna vajadzībām. Minētā pabalsta vietā pašvaldība **var izsniegt apģērbu, apavus un citas** bērnam nepieciešamas lietas.

Normatīvie akti neparedz, ka pabalsts audžuģimenē ievietota bērna uzturam tiek piešķirts tikai par bērniem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet gan minēto pabalstu izmaksā no tās pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.

Audžuģimenes finansēšanas kārtība ir paredzēta Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”. Līdz ar to attiecībā uz minētajos Ministra kabineta noteikumos noteiktās palīdzības piešķiršanu pašvaldībām saistošajos noteikumos nav tiesību noteikt papildu ierobežojumus palīdzības saņēmējiem.

**Kritēriji sociālās palīdzības saņēmējiem piederošajiem īpašumiem**

Atbilstoši Likuma 36. panta pirmajai daļai*(Likuma redakcijā no 2021. gada 1. janvāra)*pašvaldības sociālais dienests **pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu** mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā **izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus**, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot šādus kritērijus:

1. **par ienākumiem neuzskata** ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie šā pabalsta, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, studējošā kredītu, stipendijas personām, kuras mācās vai studē, līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, ienākumus no algota darba vai pašnodarbinātības līdz minimālās mēneša darba algas apmēram, personai sniegto finansiālo atbalstu par dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos, izņemot pasākumus ar darba līgumu slēgšanu, algotos pagaidu sabiedriskos darbus, dotāciju bezdarbnieka ikmēneša ienākumiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kompensāciju kriminālprocesā cietušai personai, atlīdzību par asins vai asins komponentu ziedošanu, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, līdzekļus, kas gūti no labdarības fondiem, un sociālo kampaņu rezultātā gūto materiālo labumu noteiktam mērķim, vienreizējo finansiālo atbalstu bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kā arī šajā likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus un pašvaldību brīvprātīgo iniciatīvu pabalstus;
2. **par īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu neuzskata** mājsaimniecības nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, un nepieciešamo mājokļa kustamo mantu, darbam un izglītības iegūšanai nepieciešamo aprīkojumu, sociālajai funkcionēšanai nepieciešamos transportlīdzekļus, bet ne vairāk kā vienu vienību mājsaimniecībā un, ja mājsaimniecībā ir bērni, ne vairāk kā divas vienības mājsaimniecībā, zemes īpašumus līdz pieciem hektāriem mājsaimniecībai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas, kapitāla daļas vai īpašumus, kam uzlikts tiesu izpildītāja vai citas kompetentas institūcijas liegums ar to rīkoties vai kas atrodas atbrīvošanas no parādsaistībām, maksātnespējas vai likvidācijas procesā, vai no kā 12 mēnešu periodā nav gūti ienākumi saimnieciskās darbības apturēšanas dēļ, bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu, kā arī naudas līdzekļu uzkrājumu mājsaimniecībai trūcīgas mājsaimniecības vienas personas ienākumu sliekšņa apmērā.

**Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis**

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis no 2021. gada 1. janvāra:

* 272 *euro* pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā;
* 190 *euro* pārējām personām mājsaimniecībā.

*Jaunajiem klientiem* jānodrošina trūcīgas mājsaimniecības sliekšņa aprēķināšana pēc jaunā algoritma un izziņas izsniegšana **no 2021. gada 1. janvāra**.

Ja klients lūdz veikt atbilstības trūcīgas mājsaimniecības statusam *pārskatīšanu* pēc jaunajiem nosacījumiem, tas jānodrošina **no 2021. gada 1. janvāra**.

Trūcīgas mājsaimniecības izziņu izsniedz uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem, atkarībā no mājsaimniecības sastāva:[[9]](#footnote-9)

1. **uz trim** kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
2. **uz sešiem** kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai persona ir:
   1. ar I vai II grupas invaliditāti, ar invaliditāti no bērnības vai vecuma pensijas saņēmējs;
   2. sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā, viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā vai cita persona mājsaimniecībā, kura nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi, pieskatīšanu, ja to objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt citādā veidā;
   3. viens no bērna ar invaliditāti vecākiem, ja bērns nesaņem piemērotus aprūpes pakalpojumus;
   4. vecumā no 15 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.

**Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis**

Pašvaldība saistošajos noteikumos **no 2021. gada 1. janvāra var noteikt** maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni ne augstāku par **436 *euro*** pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un **305 *euro*** pārējām personām mājsaimniecībā.[[10]](#footnote-10)

Izziņas par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, piemērojot jauno algoritmu, tiek izsniegtas *no tā brīža, kad stājas spēkā pašvaldības saistošos noteikumos noteiktais* maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis.

Saskaņā ar Likuma Pārejas noteikumu 41. punktu pašvaldības sociālā dienesta *izziņa* par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 2020. gada 31. decembrim, ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet **ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. novembrim**, un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.

Vēlams būtu maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nenoteikt zemāku par **327 *euro*** pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un **229 *euro*** pārējām personām mājsaimniecībā, jo tas dos iespēju saņemt *Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālo palīdzību.* Savukārt, ja pašvaldība vispārējā gadījumā nosaka zemāku maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni, tad ir iespēja saistošajos noteikumos noteikt iepriekšminēto ienākumu slieksni **tikai** *Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības saņemšanai.*

Maznodrošinātas mājsaimniecības statusa izziņu izsniedz uz trim vai sešiem kalendārā mēnešiem, atkarībā no mājsaimniecības sastāva (skatīt pie trūcīgas mājsaimniecības statusa)[[11]](#footnote-11).

**Sociālie pakalpojumi**

Atbilstoši Likuma 6.panta 1. un 2.punktam klientam ir tiesības bez maksas iegūt no sociālo pakalpojumu sniedzēja **informāciju** par iespējām saņemt sociālos pakalpojumus un tās saņemšanas nosacījumiem un kārtību.

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt sociālo pakalpojumu sniegšanu personām, kurām tie ir nepieciešami, lai persona nenonāktu bezpalīdzības stāvoklī, un tādā gadījumā par šķērsli sociālā pakalpojuma saņemšanai nevar būt personas noslēgtie privāttiesiskie līgumi.

Saskaņā ar Likuma 3. panta otro un trešo daļu sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes. **Kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.** Līdz ar to pašvaldības saistošajos noteikumos jābūt noteiktiem visiem sociālajiem pakalpojumiem, kādi ir pieejami pašvaldības administratīvajā teritorijā vai tās iedzīvotājiem un kurus nodrošina pašvaldība. Sociālo pakalpojumu sniegšanā ievērojami Likuma 4.pantā noteiktie pamatprincipi.

Pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu. Šie sociālie pakalpojumi pilnībā vai daļēji tiek finansēti no pašvaldības budžeta[[12]](#footnote-12).

Likumā noteiktos sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir **reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā** ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad pakalpojuma sniegšana uzsākta (17.panta pirmā daļa).

Personas noslēgtie privāttiesiskie līgumi un citas privāttiesiskās saistības pašvaldībai nav saistošas, izņemot gadījumus, ja noslēgtie privāttiesiskie līgumi tieši attiecas uz personas aprūpi un paredz kādai no līguma pusēm pienākumu aprūpēt personu vai apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar personas aprūpi, un pašvaldība par to tiek informēta. Tajā pašā laikā visi strīdi, kas izriet no noslēgtajiem privāttiesiskajiem līgumiem tiek risināti tiesā, un pašvaldība nevar uzlikt par pienākumu kādai līguma pusei pildīt tās uzņemtās saistības, taču pašvaldībai, kuras teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, atbilstoši Likuma 9.panta pirmajai daļai ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

Kārtību, kādā klients, kurš saņem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, maksā par pakalpojumu, un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu, nosaka Ministru kabineta 2003. gada 27. maija **noteikumi Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”** (turpmāk – MK noteikumi Nr. 275), un pašvaldība nav tiesīga noteikt citus samaksas nosacījumus, izņemot tai piešķirtā pilnvarojuma ietvaros (MK noteikumu Nr. 275 6. punkts).

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 275 2., 3. un 4. punktam tiek noslēgts līgums par sociālā pakalpojuma sniegšanu starp klientu un sociālā pakalpojuma sniedzēju vai starp klientu, viņa apgādnieku un sociālā pakalpojuma sniedzēju, vai starp klientu, pašvaldību un sociālā pakalpojuma sniedzēju. Ja pašvaldība saistošajos noteikumos ir paredzējusi **labvēlīgāku samaksas kārtību**, nekā MK noteikumos Nr. 275 noteiktā, saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums papildināms ar atsauci uz MK noteikumu Nr. 275 6. punktu.

**Līdzdarbības pienākums** ir ne vien sociālās palīdzības gadījumā, bet arī sociālo pakalpojumu saņemšanas gadījumā. Saskaņā ar likuma “Par sociālo drošību” 32. pantu, ja persona, kura vēlas saņemt vai saņem sociālos pakalpojumus, ļaunticīgi nepilda šā likuma 26.-30. pantā noteiktos līdzdarbības pienākumus, sociālo pakalpojumu sniedzējs pilnīgi vai daļēji var pārtraukt sociālo pakalpojumu sniegšanu līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim, turklāt, ja līdzdarbības pienākumi netiek pildīti, sociālo pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt vai atteikt tikai tad, ja persona, kas pieprasījusi vai saņem sociālos pakalpojumus, iepriekš rakstveidā par to brīdināta un brīdinājuma noteiktajā laikā nav izpildījusi savu līdzdarbības pienākumu.

**Saistošo noteikumu izdošanas deleģējums**

Sociālās palīdzības sniegšanas kārtību nosaka Likums. Likuma mērķis ir noteikt sociālā darba, karitatīvā sociālā darba, sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus un palīdzību, kā arī sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas un finansēšanas principus.

Deleģējums pašvaldībai izdot saistošos noteikumus noteikts:

1. Likuma 3. panta trešā daļa – kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos;
2. Likuma 36. panta sestā daļa – Likuma 35. panta otrās daļas 1. punktā noteikto pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai – materiāls atbalsts personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir par trūcīgu vai maznodrošinātu atzītai personai vai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos;
3. Likuma 36. panta sestā daļa – Likuma 35. panta otrās daļas 2. punktā noteiktā pabalsts krīzes situācijā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos;
4. Likuma 33. panta trešā daļa – maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 *euro* pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 *euro* pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni;
5. MK noteikumu Nr. 275 6. punkts – labvēlīgāka samaksas kārtība par sociālajiem pakalpojumiem, nekā tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumos;
6. Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 “Audžuģimenes noteikumi” 78.punkts – pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei;
7. MK noteikumi Nr. 857 22., 27., 30., 31. un 31.1punkts – atbalsts pilngadību sasniegušajam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam;
8. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta pirmā un piektā daļa –pašvaldība domes saistošajos noteikumos paredz kārtību, kādā aprēķināms un izmaksājams mājokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam;
9. likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sestā daļa – par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības domes saistošajos noteikumos, ievērojot Likumu;
10. Invaliditātes likuma 12. panta 6.2daļā pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka šā panta pirmās daļas 4.2 punktā minētā aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.

**Biežāk sastopamās kļūdas**

1. Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsaucoties uz likumu vai Ministru kabineta noteikumiem, norāda konkrētas likuma vai Ministru kabineta noteikumu normas, kas pilnvaro pašvaldību izdot attiecīgus saistošos noteikumus, ja šādas normas ir, pretējā gadījumā likums vai Ministru kabineta noteikumi saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā nav norādāmi. Minētais attiecas arī uz grozījumiem saistošajos noteikumos, turklāt to izdošanas pamatojumam jāsakrīt ar saistošo noteikumu, kuros izdara grozījumus, izdošanas tiesisko pamatojumu. Ja spēkā esošu saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu nepieciešams papildināt ar norādi uz jaunu normatīvo aktu, kas nav norādīts spēkā esošajā tiesiskajā pamatojumā, tad saistošajos noteikumos, ar kuriem tiek izdarīti grozījumi, ir jāparedz atsevišķs punkts ar norādi par saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma papildināšanu. Tas pats attiecas arī uz normas svītrošanu.
2. Nereti pašvaldības saistošajos noteikumos ietver normu, ka lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu pieņem pašvaldības domes atbildīgā komiteja. Domes pastāvīgo komiteju kompetence noteikta Pašvaldību likuma 39.panta pirmajā daļā. Atbilstoši minētajai tiesību normai pastāvīgās komitejas sagatavo jautājumus izskatīšanai domes sēdē, sniedz atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē un veic citus pienākumus. Taču Pašvaldību likums nepilnvaro pastāvīgās komitejas izdot administratīvos aktus, tajā skaitā, pieņemt lēmumus par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu. Lēmumus par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu pieņem attiecīgās pašvaldības izveidotais sociālais dienests.
3. Nav ieteicams saistošajos noteikumos paredzēt sociālajiem dienestiem tiesības lemt par attiecīgā pabalsta apmēra palielināšanu, nenosakot pabalsta apmēra palielināšanas kritērijus un pabalsta maksimālo apmēru. Tas var radīt pašvaldības līdzekļu nelietderīgas izmantošanas draudus, kā arī iespēju pašvaldības sociālajiem dienestiem subjektīvi lemt par pabalstu piešķiršanas un palielināšanas gadījumiem un apmēriem, kas var radīt nevienlīdzību pabalstu saņēmēju starpā.
4. Mājokļa pabalstu, kas minēts likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.² pantā piešķir ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai (nevis daļējai segšanai). Līdz ar to mājokļa pabalsta apmēram jābūt tādam, kas varētu segt vidusmēra vienistabas dzīvokļa īres un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos izdevumus 100% apmērā. Minēto pabalstu maksā bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai un pašvaldībai nav pilnvarojuma noteikt saistošajos noteikumos tādu ierobežojošu kritēriju pabalsta saņemšanai kā to, ka bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, lai būtu tiesīgam saņemt šo pabalstu ir sekmīgi jāmācās vai jāstrādā.
5. Bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam MK noteikumos Nr. 857 noteikto sociālo garantiju saņemšanai nav pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu par pabalstu pieprasīšanu.
6. Par sociālās palīdzības pabalstiem ir uzskatāmi pabalsti, kas ir noteikti ārējos normatīvajos aktos, kā arī pabalsti, kas noteikti saistošajos noteikumos, ievērojot šai materiālā iepriekš minētos divus obligātus nosacījumus. Turklāt jāņem vērā, ka saskaņā ar Izglītības likumu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei no piecu gadu vecuma un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Minēto ir jāievēro, nosakot pabalstu ar mērķi obligātā izglītība, piemēram, pabalsts bērna izglītībai, pabalsts mācību līdzekļu iegādei sākoties mācību gadam. Pārējie pašvaldības noteiktie pabalsti ir uzskatāmi par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu.
7. Pašvaldība sociālo palīdzību sniedz visām saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem atbilstošajām un pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām (pēc pašvaldības iniciatīvas arī citām personām), bet pašvaldība nav tiesīga noteikt papildus kritērijus attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanu. Kritērijus pēc saviem ieskatiem, tai skaitā attiecībā uz dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldība ir tiesīga noteikt saistošajos noteikumos, kas paredz cita veida materiālās palīdzības sniegšanu un kas izdoti pamatojoties uz Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu.
8. Kārtību, kādā klients, kurš saņem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, maksā par pakalpojumu nosaka MK noteikumi Nr. 275, un pašvaldība nav tiesīga noteikt citus samaksas nosacījumus, izņemot tai piešķirtā pilnvarojuma ietvaros.
9. Vairums pašvaldību, nosakot saistošajos noteikumos sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” piešķiršanas kārtību, pieļauj sekojošas kļūdas:
   1. samaksa par pašvaldības sniegto aprūpes mājās pakalpojumu nevar tikt veikta, slēdzot ar pašvaldību dāvinājuma līgumu par klienta īpašumā esoša nekustamā īpašuma dāvināšanu pašvaldībai;
   2. ja personai ir nepieciešams sociālais pakalpojums – aprūpe mājās, bet kādu iemeslu dēļ persona nevar saņemt pašu pakalpojumu, un tādēļ pašvaldībā ir paredzēts pabalsts aprūpes mājās nodrošināšanai, nedrīkst personai nepiešķirt šo pabalstu. Aprūpi mājās ir jābūt iespējai saņemt visām personām, kuras vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem. Ja personai nepiešķir pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, kas ir alternatīva attiecīgajam sociālajam pakalpojumam, tad personai jābūt nodrošinātai iespējai saņemt sociālo pakalpojumu;
   3. pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana piešķir personai ar ļoti smagu invaliditāti, kurai nepieciešama nepārtraukta – 24 stundu – kopšana. Valsts sociālo pabalstu likums un izrietošie Ministru kabineta noteikumi nenosaka kārtību, kādā piešķirtais pabalsts būtu izlietojams, t.i., pabalsta izmantošana ir atkarīga no paša pabalsta saņēmēja ieskatiem, jo tas ir universālais valsts sociālais pabalsts. Persona pati var noteikt, kādiem papildus izdevumiem kopšanas pabalsts tiks izmantots – aprūpei, tehniskajam aprīkojumam, higiēnas preču iegādei u.c. Pieņemot lēmumu atteikt personai aprūpi mājās, lēmums būtu jāpamato ar personas individuālo funkcionālo spēju un resursu vērtējumu, nevis saņemto valsts sociālo pabalstu daudzumu un apmēru invaliditātes gadījumā;
   4. tas, vai persona ir kādam atsavinājusi savu īpašumu, nenozīmē, ka personai uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav nepieciešams sociālais pakalpojums un persona spēj pati vai ar apgādnieku palīdzību apmaksāt to;
   5. saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 16.1.apakšpunktu pakalpojuma sniedzējs, kas nodrošina sociālo aprūpi mājās, klientiem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, sniedz palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (piemēram, mazgāšanās, inkontinences līdzekļu nomaiņa, ķemmēšanās, skūšanās, protēžu kopšana), izņemot podologa pakalpojumus. Pašvaldība nevar sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” ietvaros sniegt podologa pakalpojumus, ja vien tos nesniedz sertificēts podologs;
   6. saskaņā ar Civillikuma 2098.panta pirmo daļu uztura devējs un uztura ņēmējs uztura līgumā var vienoties par līguma priekšmetu, proti, uztura devēja pienākumiem attiecībā pret uztura ņēmēju, un uztura līguma noslēgšana visos gadījumos nenozīmē, ka personai pašvaldības sniegtais sociālais pakalpojums nav nepieciešams. Līdz ar to, ja uztura līgumā ir atrunāts, kādi tieši ir uztura devēja pienākumi pret uztura ņēmēju, pašvaldībai ir pienākums izvērtēt, vai saskaņā ar uztura līgumu persona saņems tos pašus pakalpojumus, ko nodrošināja attiecīgais sociālais pakalpojums, kā arī pašvaldība saskaņā ar uztura līguma un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 ”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” nosacījumiem ir tiesīga pārskatīt personai noteikto sociālā pakalpojuma apmaksas kārtību un apmēru. Turklāt, liela nozīme ir attiecīgo civiltiesisko līgumu noslēgšanas laikam un iespējamajai ietekmei uz sociālā pakalpojuma saņēmēja materiālo stāvokli pabalsta pieprasīšanas brīdī;
   7. pat, ja pakalpojumu saņem personas, kas dzīvo kopā, pašvaldība nosaka aprūpes līmeni katrai personai atsevišķi un arī piešķir atsevišķu, nevis kopēju pakalpojumu.
10. Atsevišķus pamata terminus nosaka Likuma 1. pants, piemēram, „pamatvajadzības”, „klients”, “krīzes situācija”. Tāpat ņemami vērā un atbilstoši to saturam lietojami arī pārējie Likumā noteiktie termini. Termins “daudzbērnu ģimene” ir noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā un pašvaldībai ir pienākums lietot šo terminu saistošajos noteikumos atbilstoši minētā likumā noteiktajam termina saturam.
11. Sociālais darbs ar personām notiek bez maksas, jo tas ir viens no sociālā darba speciālistu pamata amata pienākumiem, par ko nevar tikt noteikta papildus samaksa. Atbilstoši Likuma 1. panta 19. punktam sociālais darbs ir profesionāla darbība, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, savukārt atbilstoši Likuma 1. panta 14. punktam psihosociālā palīdzība ir sociālā darba virziens, kura nolūks ir palīdzēt indivīdam un ģimenei risināt starppersonu un sociālās vides problēmas, sniedzot psiholoģisku un sociālu atbalstu.
12. Pašvaldībām jāizvērtē iespēja saistošajos noteikumos paredzēt, ka pēc noteikta termiņa izbeigšanās vai noteiktu apstākļu iestāšanās, ziņu saņemšanas var tikt atkārtoti izvērtēta personas nepieciešamība pēc sociālā pakalpojuma, pretējā gadījumā pastāv iespēja, ka sociālais pakalpojums tiek piešķirts personai, kura to vairs nav tiesīga saņemt.

**Pašvaldībām ieteicams gan izstrādājot saistošos noteikumus, gan pastāvīgi to piemērošanas gaitā sekot līdzi izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos.**

1. Ja pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru ienākumi tika izvērtēti statusa piešķiršanai, tad pašvaldībai nav pamata atkārtoti lūgt iesniegt dokumentus par ienākumiem, kā arī aizpildīt iztikas līdzekļu deklarāciju.
2. Ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par mēnesi, pašvaldība, kura ar audžuģimeni noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iekārto lietu par pabalsta izmaksāšanu bērna uzturam, par pabalsta izmaksāšanu apģērba un mīkstā inventāra iegādei un par atlīdzības izmaksāšanu audžuģimenei. Ņemot vērā minēto, pašvaldība nav tiesīga neizmaksāt pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir mazāks par vienu mēnesi.
3. Konkrēti līdzdarbības pienākumi atrunājami līgumā par līdzdarbību, līdz ar to saistošajos noteikumos tie nav jāuzskaita.
4. Nav korekti uzlikt personai pienākumu iesniegt dokumentus, kas ir pašvaldības rīcībā (ņemot vērā to, ka “Vienotās pašvaldību sistēmas (VPS) Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogramma (SOPA)” ir pieslēgta vairākām informācijas sistēmām (piemēram, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informācijas sistēmai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistram, Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai (VVDZ), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Nodarbinātības valsts aģentūras informācijas sistēmām)).
5. Pašvaldības nedrīkst noteikt saistošajos noteikumos, ka sociālais pabalsts tiks izmaksāts pēc noteikto līdzdarbības pienākumu izpildes, jo tas ir personas tiesību ierobežojošs nosacījums, turklāt līdzdarbības pienākumi var būt ilgstoši un tad nav skaidrs, kad persona saņems pabalstu.
6. **Pašvaldību saistošie noteikumi par palīdzību mājokļu jautājumu risināšanā**

**Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”** nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. Likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka personu kategorijas, kas ir tiesīgas pretendēt uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Papildus likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka, ka pašvaldība var saistošajos noteikumos paredzēt personu kategorijas, kuras ar dzīvojamo platību nodrošināmas **vispārējā kārtā** (likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pants).

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” III.1nodaļas regulējums ļauj pašvaldībai **izīrēt speciālistam**, kas nodarbināts pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē vai veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, **pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu**. Saskaņā ar šo regulējumu sniegtā palīdzība **nav uzskatāma par sociālu palīdzību**.[[13]](#footnote-13)

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa dod tiesības pašvaldībai pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 10. punkts).

2020. gada 24. novembra Saeimā pieņemtais likums “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” nosaka, ka **ar 2021. gada 1. jūliju dzīvokļa pabalsts** turpmāk tiks saukts par **mājokļa pabalstu**. Pašvaldībām, pieņemot jaunus saistošos noteikumus par palīdzību mājokļa jautājumu risināšanā vai grozot spēkā esošu saistošo noteikumu redakciju, jāpārskata un jāprecizē saistošajos noteikumos lietotos terminus atbilstoši likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” lietotajai terminoloģijai.

**Laikā no 2021. gada janvāra līdz jūnijam** pašvaldības sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt mājokļa pabalstu atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par mājokļa (dzīvokļa) pabalstu, kāds bija spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim[[14]](#footnote-14).

**Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina**, ņemot vērā šādus izdevumus:

1. par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2. par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
3. ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pašvaldības sociālais dienests pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu mājsaimniecībai vai atsevišķai personai mājsaimniecībā izvērtē mājsaimniecības kopējos materiālos resursus, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un ievērojot Likuma 36.pantā noteikto.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai tiks iestrādātas SOPA.

Kamēr SOPA nav sasaistīta ar namu apsaimniekotāja (pārvaldnieka) datu bāzi, būs jāievada arī mājokļa kopējās platības m2.

Sociālā dienesta darbiniekam būs jāievada īres un komunālo maksājumu rēķinos un citos ar mājokļa izdevumiem saistītos rēķinos norādītās faktiski maksājamās summas, un SOPA aprēķinās mājokļa pabalsta apmēru, izmantojot izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

*Piemēram*:

* nekustamā īpašuma nodoklis trūcīgai mājsaimniecībai SOPA tiks ievadīts **10% apmērā no aprēķinātās summas**, jo pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu nodokļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, — 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas[[15]](#footnote-15);
* izdevumi par elektroenerģiju – kopā ar rēķinā norādīto obligāto iepirkuma komponenti (OIK), sadales sistēmas pakalpojumu un pievienotās vērtības nodokli (PVN), bet bez summas, ko apmaksā valsts kā aizsargātajam lietotājam[[16]](#footnote-16).

Mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanas formula:

Pmaj = (GMI1 + GMI 2  x N) + K - I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI 2  x N) - garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K - ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā ***faktisko izdevumu summa*** (nepārsniedzot šo noteikumu 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

***Mājokļa pabalsta cietā kurināmā iegādei*** (malka, ogles, briketes, granulas u.c.)

apmēru aprēķina, pamatojoties uz mājokļa normatīvās platības kvadrātmetru reizinājumu ar apkures cenu (6 *euro* par m2)[[17]](#footnote-17), izmantojot MK noteikumu Nr. 809 3.pielikumā noteiktos normatīvos mājokļa platības rādītājus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu.

**!!!** Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj *viena mēneša* mājsaimniecības *izdevumos*.

***1a.piemērs:***

Vienas personas mājsaimniecība - *ienākumi* mēnesī 273 *euro*;

Mājokļa kopējā platība 32 m2.

*Izdevumi:*

* elektrības izmaksas mēnesī - 25 *euro*, no kurām 5 *euro* sedz valsts kā maznodrošinātai personai;
* ūdens un kanalizācijas izmaksas - 5 *euro* mēnesī;
* atkritumu izvešana – 3 *euro* mēnesī;
* telefons, televizors, internets - 20 *euro* mēnesī;
* cietais kurināmais – 32 m2 x 6 *euro* = 192 *euro*.

Pmaj = (GMI1 + GMI 2  x N) + K – I

Pmaj. = 109 *euro* + (20 *euro* elektrība + 5 *euro* ūdens, kanalz, + 3 *euro* atkritumi + 20 *euro* telekomunikāc.+ 192 *euro* cietais kurin.) - 273 *euro*

Pmaj. = 109 *euro* + 240 *euro* – 273 = **76 *euro***

***1b.piemērs:***

Vienas personas mājsaimniecība - *ienākumi* mēnesī 320 eiro;

Mājokļa kopējā platība 32 m2.

*Izdevumi:*

* elektrības izmaksas mēnesī - 25 *euro*, no kurām 5 *euro* sedz valsts kā maznodrošinātai personai;
* ūdens un kanalizācijas izmaksas - 5 *euro* mēnesī;
* atkritumu izvešana – 3 *euro* mēnesī;
* telefons, televizors, internets - 20 *euro* mēnesī;
* cietais kurināmais – 32 m2 x 6 *euro* = 192 *euro*.

Pmaj = (GMI1 + GMI 2  x N) + K – I

Pmaj. = 109 *euro* + (20 *euro* elektrība + 5 *euro* ūdens, kanalz, + 3 *euro* atkritumi + 20 *euro* telekomunikāc.+ 192 *euro* cietais kurin.) - 320 *euro*

Pmaj. = 109 *euro* + 240 *euro* – 320 = **29 *euro***

***2.piemērs:***

Divu personu mājsaimniecība - kopējie *ienākumi* mēnesī 464 *eiro* (273,00 + 191,00); Mājokļa kopējā platība 50 m2.

*Izdevumi:*

* elektrības izmaksas mēnesī - 25 *euro*, no kurām 5 *euro* sedz valsts kā maznodrošinātai personai;
* ūdens un kanalizācijas izmaksas - 5 *euro* mēnesī;
* atkritumu izvešana – 3 *euro* mēnesī;
* telefons, televizors, internets - 20 *euro* mēnesī;
* cietais kurināmais – 50 m2 x 6 *euro* = 300 *euro*.

Pmaj = (GMI1 + GMI 2  x N) + K – I

Pmaj. = (109 *euro* + 76 *euro*)+ (20 *euro* elektrība + 5 *euro* ūdens, kanalz, + 3 *euro* atkritumi + 20 *euro* telekomunikāc.+ 300 *euro* cietais kurin.) - 464 *euro*

Pmaj. = 185 *euro* + 348 *euro* – 464 = **69 *euro***

Mājokļa pabalstu piešķir uz trim vai sešiem kalendārā mēnešiem[[18]](#footnote-18), bet izmaksā ne retāk kā reizi trīs mēnešos.

**!!!** Konkrētu izmaksas periodu pašvaldība nosaka saistošajos noteikumos.

**!!! *Izņēmums:*** mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei piešķir *vienu reizi* kalendārajā gadā, bet izmaksāt var *vienā vai vairākās reizēs* kalendārā gada laikā.

**!!!** Jaunajā statistikas veidlapā, pamatojoties uz *Bērnu tiesību aizsardzības likuma* 26.panta pirmā daļā noteikto, paredzēta vesela sadaļa pašvaldības sniegtajam atbalstam daudzbērnu ģimenēm.

**Mājokļa pabalsts citām iedzīvotāju sociālām grupām**

Pašvaldība var saistošajos noteikumos noteikt tiesības saņemt mājokļa pabalstu arī citām iedzīvotāju sociālām grupām, kurām nav iespējams to saņemt vispārīgo normu ietvaros un tās nav arī bez vecāku gādības palicis bērns pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās vai daudzbērnu ģimene.

**Palīdzības sniegšanas tiesiskais regulējums**

Pašvaldības pienākums ir nodrošināt ar dzīvojamo platību noteiktas iedzīvotāju kategorijas vai palīdzēt risināt dzīvokļa jautājumu situācijās, kas paredzētas normatīvajos aktos.

Sociālajam dienestam ir pienākums izvērtēt personas materiālo stāvokli un piešķirt sociālo palīdzību, ja persona atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sociālās palīdzības saņemšanai.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” [14. pants](http://likumi.lv/doc.php?id=56812#p14) nosaka personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām. Pašvaldībai ir tiesības savos saistošajos noteikumos noteikt arī **citas maznodrošinātu personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, pirmām kārtām**.

Saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 4. panta pirmo daļu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (tajā skaitā, dzīvokļa pabalstu) personai sniedz tā **pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, izņemot** minētā likuma 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 5. punktā, kā arī šā panta otrajā daļā minēto gadījumu (gadījumi, kad palīdzību sniedz arī citas pašvaldības). Minētā likuma norma ir vispārīgā tiesību norma, kas attiecināma uz likumā turpmāk noteiktās visa veida palīdzības sniegšanu un attiecībā uz kuru pašvaldībai nav pilnvarojuma noteikt papildus ierobežojumus. Pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kam palīdzība ir nepieciešama, neatkarīgi no laika perioda, cik ilgi personas dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Atbilstoši likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 5. punktam dzīvokļa (mājokļa) pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai, no kā izriet, ka dzīvokļa pabalsta mērķis ir atvieglot ģimenes (personas) izdevumus par dzīvojamo telpu, kurā ģimene (persona) dzīvo un par kuras lietošanu veic minētos maksājumus.

Personas, kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, nosaka **likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”** 5. panta pirmā daļa, savukārt personu loku, kuras atbilst sociāli mazaizsargāto personu grupas statusam, nosaka Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumi Nr. 32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”. Atbilstoši minētā likuma 5. panta ceturtajai daļai pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli.

Likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11. panta ceturtā daļa paredz, ka sociālā dzīvokļa īres līgumu slēdz rakstveidā. Savukārt šā likuma 12. pants nosaka, ka sociālā dzīvokļa īres maksu nosaka attiecīgā pašvaldība. Tai jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās kategorijas pašvaldības dzīvokļiem. Pašvaldība var arī segt daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem.

Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta pirmo un trešo daļu persona, kura vēlas saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedz attiecīgajai pašvaldībai **rakstveida iesniegumu**, kurā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi, un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību, savukārt pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija personas iesniegumu palīdzības saņemšanai izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību. Šajā sakarā arī Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas, iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un izdod obligāto administratīvo aktu, ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts jāizdod. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 4. punktam iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par lietas izbeigšanu faktu trūkuma vai nelietderīguma dēļ, ja lieta ierosināta pēc iestādes iniciatīvas, tai skaitā uz citas privātpersonas sniegtas informācijas (sūdzības) pamata, taču šajā gadījumā likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta trešā daļa skaidri nosaka, ka pašvaldībai pēc personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas ir pienākums pieņemt konkrētu lēmumu (izdot obligāto administratīvo aktu).

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 17. panta otrā daļa paredz, ka, piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama palīdzība, **izvēlei tiek piedāvāts to neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts**, kuras izīrējamas attiecīgo personu kategorijai atbilstoši palīdzības veidam saskaņā ar pašvaldības domes saistošo noteikumu nosacījumiem.

Pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā var pieņemt lēmumu par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 1. punktā minēto palīdzību, ja personas īpašumā ir šā likuma 16. panta trešās daļas noteikumiem atbilstoša dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa[[19]](#footnote-19). Līdz ar to cita veida nekustamā īpašuma esamība nevar ietekmēt personas tiesības saņemt likumā noteikto palīdzību.

Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta trešā daļa nosaka, ka **dzīvošanai derīga telpa** ir apgaismojama, apkurināma telpa, kas piemērota cilvēka ilglaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai un atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Ministrijas ieskatā jēdziens „apgaismojama telpa” ietver sevī iespēju šajā telpā lietot elektroenerģiju, savukārt „apkurināma telpa” ir telpa, kurā var izmantot centralizēto siltumapgādes sistēmu vai arī ir iespēja izmantot krāsns apkuri. Šajā gadījumā pat dzīvoklis bez ērtībām ir nodrošināts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju (dzīvoklī vai ārpus dzīvokļa), sadzīves atkritumu izvešanu. Tātad arī šāda telpa spēj nodrošināt personas pamatvajadzību pēc mājokļa nodrošināšanu, proti, ir nodrošināts siltums, apgaismojums, aukstais ūdens, iespēja nomazgāties, sagatavot ēdienu, izmantot tualeti, kā arī tiek nodrošināta sadzīves atkritumu izvešana. Tajā pašā laikā tiesības uz mājokli neietver valsts pienākumu nodrošināt to, lai apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, vai ēdiena pagatavošana tiktu nodrošināta kādā konkrētā veidā. Telpa, kas ir piemērota cilvēka īslaicīgam patvērumam un sadzīves priekšmetu izvietošanai, ir telpa, kurā persona var norobežoties no ārējiem faktoriem (laika apstākļi, citas personas, utt.), kas jebkādā veidā varētu apdraudēt pašu personu vai tās mantu.

Gadījumus, kad palīdzības reģistrā jau reģistrēta persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, nosaka likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmā daļa. Līdz ar to atkārtoti šos jautājumus saistošajos noteikumos nav nepieciešams atrunāt.

**Biežāk sastopamās kļūdas un ieteikumi saistošo noteikumu izstrādei**

1. Saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 5. punktu un 25. pantu mājokļa pabalstu kā pamata sociālās palīdzības pabalstu pašvaldība piešķir Likumā noteiktajā kārtībā;
2. Kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, nosaka likums “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, un saskaņā ar minētā likuma 18.panta trešo daļu, ja personai ir bijusi iespēja iepazīties ar ne mazāk kā trim dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem un izvēlēties, bet tā no šiem piedāvājumiem nepamatoti atteikusies vai arī nav sniegusi pašvaldībai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem, šī persona izslēdzama no palīdzības reģistra.
3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestā daļa nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, bet 10. panta astotā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai. Savukārt atbilstoši Administratīvā procesa likuma 59. panta otrajai daļai, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. Minētais attiecināms arī uz palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniegšanas procedūras vienkāršošanu. Līdz ar to pašvaldībai nav pamata uzlikt par pienākumu personām, kas vēlas saņemt minēto palīdzību, iesniegt pašvaldībai, piemēram, izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, tā kā minētā statusa piešķīrēja un informācijas turētāja ir pati pašvaldība (pašvaldības iestāde), kurai informācija ir pieejama, kā arī pašvaldībai nav pamata prasīt no personas iesniegt dzīvesvietas izziņu, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta attiecīgajā pašvaldībā.
4. Normatīvais regulējums likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21¹.panta otrā daļā nosaka konkrētas pašvaldību saistošajos noteikumos ietveramas normas, un attiecīgā norma skan šādi: ”*Pašvaldība, izvērtējot pašvaldības attīstības programmā ietvertās nozares (rīcības virzieni, jomas u.c.) un ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītos pārvaldes uzdevumus, ar saistošajiem noteikumiem nosaka, kurās darbības nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešami speciālisti*”. Attiecīgā likuma normas mērķis ir, lai pašvaldība veic pamatotu izvērtējumu, kādi speciālisti tieši ir vajadzīgi novadam, norādot no vienas/vairākām funkcijām izrietošus pārvaldes uzdevumus vai atbilstoši attīstības plānam nosakot virzienus, kur trūkst speciālisti.
5. Pašvaldības dzīvojamais fonds ir izmantojams tikai palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanas sniegšanā. Pašvaldības rīcībai jāatbilst likumam, valsts pārvaldei nav pieļaujams pieņemt lēmumu bez attiecīga juridiska pamatojuma un ārpus pilnvarojuma. Persona var saņemt palīdzību tikai tad, ja viņa atbilst likumā un saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, t.i., persona būs tiesīga turpināt dzīvot pašvaldības dzīvoklī tikai tad, ja atbildīs kritērijiem, kas noteikti likumā un saistošajos noteikumos par palīdzības dzīvokļa jautājumos sniegšanu.
6. Sociālo dzīvokļu un sociālo māju reģistrā būtu reģistrējami pašvaldības sociālie dzīvokļi un sociālās dzīvojamās mājas, tā kā pašvaldībai ir pienākums veikt sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzskaiti. Savukārt personas, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli, būtu reģistrējamas sociālo dzīvokļu izīrēšanas reģistrā v.tml., ņemot vērā, ka atbilstoši likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 2. punktam sociālā dzīvokļa izīrēšana ir viens no palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem, bet atbilstoši minētā likuma 8. panta otrajai daļai pašvaldība iekārto palīdzības reģistru katram palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā veidam.
7. Likuma ”Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturtā daļa pilnvaro pašvaldību noteikt atvieglotus nosacījumus personas (ģimenes) atzīšanai par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli, kas nozīmē, ka pašvaldība var noteikt tikai tādus nosacījumus, kas nav pretrunā iepriekš minētajiem un kas paplašina personu, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli, loku.

Vadlīnijas aktualizētas 31.03.2023.

Kontaktinformācija:

Agnese Pabērza-Draudiņa, Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības nodaļas vecākā eksperte

[agnese.paberza@varam.gov.lv](mailto:agnese.paberza@varam.gov.lv), tālr. 66016784

Ilona Puide, Pašvaldību departamenta Pašvaldību pārraudzības nodaļas vecākā eksperte, [ilona.puide@varam.gov.lv](mailto:ilona.puide@varam.gov.lv), tālr. 67026427

1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 18. punkts [↑](#footnote-ref-1)
2. turpat, 10. pants [↑](#footnote-ref-2)
3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmā daļa [↑](#footnote-ref-3)
4. turpat, 9. panta 3.1daļa [↑](#footnote-ref-4)
5. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32. pants [↑](#footnote-ref-5)
6. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta sestā daļa ([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01) Piektā daļa stājas spēkā [01.07.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/07/01) Sk. Pārejas noteikumu 43. punktu) [↑](#footnote-ref-6)
7. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta trešā daļa (([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01) Piektā daļa stājas spēkā [01.07.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/07/01) Sk. Pārejas noteikumu 43. punktu) [↑](#footnote-ref-7)
8. Aicinām skatīt arī VARAM Vadlīnijas veiksmīgai pašvaldības saistošo noteikumu sagatavošanai par mājokļa pabalstu bērnam bārenim vai bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības [↑](#footnote-ref-8)
9. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta trešā daļa ([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01) Piektā daļa stājas spēkā [01.07.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/07/01) Sk. Pārejas noteikumu 43. punktu) [↑](#footnote-ref-9)
10. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešā daļa ([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā, kas stājas spēkā [01.01.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/01/01)) [↑](#footnote-ref-10)
11. turpat, 36. panta trešā daļa (([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01) Piektā daļa stājas spēkā [01.07.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/07/01) Sk. Pārejas noteikumu 43. punktu).  [↑](#footnote-ref-11)
12. t Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta ceturtā daļa [↑](#footnote-ref-12)
13. Aicinām skatīt arī VARAM Vadlīnijas veiksmīgai pašvaldības saistošo noteikumu sagatavošanai par dzīvojamo telpu izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem [↑](#footnote-ref-13)
14. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 44. punkts (([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01)). [↑](#footnote-ref-14)
15. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 11 daļa [↑](#footnote-ref-15)
16. Elektroenerģijas tirgus likuma 33.1pants un MK 2016. gada 12. jūlija noteikumi Nr. 459 “Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība” [↑](#footnote-ref-16)
17. Par pamatu ņemts Rīgas pilsētā veiktais kurināmā daudzuma un cenas aprēķins [↑](#footnote-ref-17)
18. Likuma 36. panta trešā daļa (([24.11.2020](https://likumi.lv/ta/id/319381-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar [11.03.2021](https://likumi.lv/ta/id/321878-grozijumi-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma). likumu, kas stājas spēkā [01.04.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/04/01) Piektā daļa stājas spēkā [01.07.2021.](https://likumi.lv/ta/id/68488-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likums/redakcijas-datums/2021/07/01), sk. Pārejas noteikumu 43. punktu). [↑](#footnote-ref-18)
19. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 7. panta piektās daļas 3. punkts [↑](#footnote-ref-19)