**ZÁKON**

ze dne ……2021,

**kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony**

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

**Změna zákona o sociálních službách**

Čl. I

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona č. 47/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 33 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ve všech formách poskytování sociálních služeb lze vybrané činnosti poskytovat v distanční podobě. Poskytováním činnosti v distanční podobě se rozumí poskytování činnosti zajišťující potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele a klienta, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb.“.

1. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

**Zařízení sociálních služeb**

(1)  Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:

1. zařízení odlehčovací služby,
2. centra denních služeb
3. denní stacionáře,
4. týdenní stacionáře,
5. domovy sociální péče,
6. chráněná bydlení,
7. azylové domy,
8. domy na půl cesty,
9. kontaktní centra,
10. zařízení pro krizovou pomoc,
11. nízkoprahová denní centra,
12. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
13. noclehárny,
14. terapeutické komunity,
15. sociálně terapeutické dílny,
16. centra sociálně rehabilitačních služeb,
17. pracoviště rané péče,
18. intervenční centra,
19. zařízení následné péče,
20. pracoviště pečovatelské a asistenční služby,
21. sociální poradny.

(2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná centra a poradny pro pečující osoby.“.

1. V § 35 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), která zní:

„n) pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí.“.

1. V 36 větě první se slova „§ 34 odst. 1 písm. c) až f)“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 1 písm. a), d) a e)“.
2. § 39 včetně nadpisu zní:

„§ 39

**Pečovatelská a asistenční služba**

(1) Pečovatelská a asistenční služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
8. pomoc při zajištění bezpečí a možnost setrvání v přirozeném sociálním prostředí“.
9. § 40 se včetně nadpisu zrušuje.
10. § 48 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22, 23 a 24 zní:

„§ 48

**Domovy sociální péče**

(1) V domovech sociální péče se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, věku nebo závislostí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Sociální služba se poskytuje i dítěti, kterému byla podle zvláštních právních předpisů22) nařízena ústavní výchova, ochranná výchova, výchovné opatření nebo předběžné opatření.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

1. poskytnutí ubytování,
2. poskytnutí stravy,
3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
7. sociálně terapeutické činnosti,
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(3) Nezaopatřeným dětem se v domovech sociální péče poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře23).

(4) Pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření v domovech sociální péče platí obdobně ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních24) o

* 1. právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy,
  2. právu ředitele takového zařízení povolit dítěti pobyt mimo zařízení, zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení, být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost nebo předměty ohrožující výchovu, zdraví nebo bezpečnost dítěte, a zastoupit dítě v běžných záležitostech,
  3. povinnosti ředitele takového zařízení seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi, dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení, podat soudu podnět na prodloužení ústavní výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte, podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi a orgánu sociálně-právní ochrany dětí na jejich žádost, projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci nebo opatrovníkem dítěte, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, informovat o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, propustit dítě mladší 15 let pouze v doprovodu osob odpovědných za výchovu,
  4. nároku na kapesné a jeho výši.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22) § 925 a § 971 až 975 občanského zákoníku.

§ 13 a 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb.

24) § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až g) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

1. § 49 a 50 se včetně nadpisů zrušují.
2. V § 73 odstavec 1 zní:

„(1) Za pobytové služby poskytované v

1. týdenních stacionářích (§ 47),

b) domovech sociální péče (§ 48,

c) zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52),

d) chráněném bydlení (§ 51),

hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.“.

1. V § 73 odst. 3 větě druhé se slova „b) až e)“ nahrazují slovy „b) až d)“.
2. V § 74 odst. 1 větě první se slova „domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)“ nahrazují slovy „domovech sociální péče (§ 48)“ a věta druhá se zrušuje.
3. V § 74 odst. 2 větě první se slova „pro osoby se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „sociální péče (§ 48)“, ve větách třetí a čtvrté se za slovo „Úhrada“ vkládají slova „za stravu“ a za slovo „úhradu“ se vkládají slova „za stravu“ a ve větě čtvrté se za slovo „úhrady“ vkládají slova „za stravu“.
4. V § 74 odst. 4 se slova „domovech pro osoby se zdravotním postižením“ nahrazují slovy „domovech sociální péče“.
5. V § 74 odst. 5 se slova „domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)“ nahrazují slovy „domovech sociální péče (§ 48)“.
6. V § 75 odstavec 1 zní:

„(1) Za poskytování

1. pečovatelské a asistenční služby (§ 39),
2. tísňové péče (§ 41),
3. průvodcovských a předčitatelských služeb (§ 42),
4. podpory samostatného bydlení (§ 43),
5. odlehčovacích služeb (§ 44),
6. služeb v centrech denních služeb (§ 45),
7. služeb v denních stacionářích (§ 46),
8. pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb uvedených v § 70 odst. 3,

hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.“.

1. V § 75 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „Pečovatelská služba“ nahrazují slovy „Pečovatelská a asistenční služba“ a číslo „40“ se nahrazuje číslem „39“.
2. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který zní:

„§ 76a

1. Maximální výše úhrad stanovená prováděcím právním předpisem podle § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1 a § 76 odst. 1 se prováděcím právním předpisem od 1. ledna následujícího kalendářního roku zvýší o součet indexu růstu spotřebitelských cen a jedné poloviny indexu růstu reálné mzdy, pokud je vyšší než 1.
2. Index spotřebitelských cen je zjištěný Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se stanoví maximální výše úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, oproti kalendářnímu roku, který bezprostředně předchází tomuto kalendářnímu roku.
3. Index reálné mzdy se stanoví po zaokrouhlení na jedno platné desetinné místo podle podílu, v jehož čitateli je podíl všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se stanoví maximální výše úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, a všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který bezprostředně předchází tomuto kalendářnímu roku, a ve jmenovateli je průměrný meziroční index spotřebitelských cen vypočtený z originálních bazických indexů spotřebitelských cen zjištěných Českým statistickým úřadem za kalendářní rok předcházející roku, ve kterém se stanoví maximální výše úhrad od 1. ledna následujícího kalendářního roku, a uvedeného průměrného ročního indexu za kalendářní rok, který bezprostředně předchází tomuto kalendářnímu roku.
4. Maximální výše úhrad se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.“.
5. § 79 zní:

„§ 79

(1) Podmínkou registrace je

1. podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5,
2. odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
3. bezúhonnost
   1. všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
   2. právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby,
4. zajištění hygienických podmínek, jsou‑li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb,
5. vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby,
6. skutečnost, že proti fyzické nebo právnické osobě, která je žadatelem o registraci, nebylo zahájeno insolvenční řízení anebo nebylo insolvenční řízení po podání návrhu na povolení oddlužení zastaveno z důvodu zjištění, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů nedostačující anebo nemá sjednaný splátkový kalendář,
7. skutečnost, že žadatel nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a u orgánů Celní správy České republiky, nedoplatek na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
8. zajištění materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,
9. zajištění personálních podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb.

,

(2) Za bezúhonného se podle odstavce 1 písm. c) považuje

a)  sociální pracovník podle § 110 odst. 2 a odborný pracovník v sociálních službách podle § 116, který nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných a při výkonu činností sociální práce nebo činností s nimi srovnatelných, anebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,

b) pracovník v sociálních službách podle § 116 odst. 3 a další odborní pracovníci, který nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen,

c) právnická osoba, které nebyla zrušena registrace z důvodu spáchání přestupku nebo trestného činu při poskytování sociální služby.

(3) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5, § 116a odst. 2 a § 117.

(4) Při posuzování zajištění hygienických a materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb podle § 44, 48, 51 a 57 registrující orgán vychází zejména z dokladů vydaných podle právních předpisů vztahujících se k ochraně veřejného zdraví a stavebních předpisů podle druhu a formy poskytované sociální služby.

(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a doklady:

a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a statutární orgán,

b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,

c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,

d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou

1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v zařízení pro krizovou pomoc, a územní působnost sociální služby,

2. druhy poskytovaných sociálních služeb a formy jejich poskytování,

3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice a druh zdravotního postižení,

4. popis realizace poskytování sociálních služeb,

5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,

6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,

7. okamžitá kapacita poskytovaných sociálních služeb,

8. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. a) a c),

9. den započetí poskytování sociálních služeb,

e) čestné prohlášení o odborné způsobilosti fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b) a o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1 písm. c),

f) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedených v „§ 34 odst. 1 písm. a), d) a e), vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,

g) vlastnické právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, které si registrující orgán ověří sám; v případě jiného práva k objektu nebo k prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat, žadatel doloží doklad smluvního vztahu prokazující skutečnost, že je oprávněn tyto objekty nebo prostory užívat, nebo jeho úředně ověřenou kopii,

h) doklad nebo jeho úředně ověřená kopie o povoleném účelu užívání objektu nebo prostoru,

i) potvrzení prokazující bezdlužnost podle odstavce 1 písm. g), která nejsou starší než 3 měsíce přede dnem podání žádosti o registraci,

j) kontaktní údaje žadatele o registraci, adresu všech sociálních služeb a osobu oprávněného vedoucího u místa zařízení nebo místa poskytování sociální služby.

(6) Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) si registrující orgán ověřuje nahlédnutím do insolvenčního rejstříku a je-li žadatelem právnická osoba, obstará si rovněž kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle jiných zvláštních právních předpisů. Registrující orgán může tyto subjekty vyzvat k doložení těchto listin, pokud si je nemůže obstarat sám z veřejných evidencí.

(7) Žádost o registraci se podává na tiskopise podle § 86 odst. 2.

(8) Registrující orgán může rozhodnout, že doklady, které žadatel přikládá k žádosti o registraci podle odstavce 5, je možno podat v elektronické podobě ve formátu, který vyhlásí registrující orgán, pokud není předepsán jiným právním předpisem.

(9) Prováděcí právní předpis stanoví obsah materiálně-technických podmínek pro sociální služby poskytované podle § 44, 48, 51 a 57, obsah popisu realizace poskytování sociálních služeb a způsob vymezení okamžité kapacity poskytované sociální služby.“.

1. V § 80 větě první se za slova „Poskytovatel sociálních služeb“ vkládají slova „a poskytovatel sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“, slova „je povinen“ se nahrazují slovy „jsou povinni“ a věta druhá se nahrazuje větami „Tito poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii nebo potvrzení pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy registrujícímu orgánu. Změny v pojistné smlouvě jsou povinni dokládat obdobně.“.
2. V § 81 odst. 2 písmeno f) zní:

„f) údaj o okamžité kapacitě poskytovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních nebo místech poskytování“.

1. V § 81 odst. 2 se na konci textu písmene g) doplňují slova „v jednotlivých zařízeních nebo místech poskytování“.
2. V § 81 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provozní dobu poskytovaných sociálních služeb.“.

1. V § 82 odstavec 1 zní:

„(1) O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 písm. a) a b), vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb; tato žádost musí být podána ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo.“.

1. V § 82 odst. 2 větě první se za slova „podle § 81 odst. 2“ vkládají slova „písm. c) až h)“.
2. V § 82a se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, a doklady osob uvedených v § 79 odst. 1 písm. b) a c) prokazující jejich bezúhonnost a odbornou způsobilost“.
3. V § 82a odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 30a zní:

„(3) Pro účely doložení bezúhonnosti při kontrole registračních podmínek si registrující orgán vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

-------------------------

30a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.

1. V § 84 odst. 5 větě druhé se text „§ 88 písm. b), c), h) a i)“ nahrazuje textem „§ 88“.
2. V § 85 odst. 1 větě první se slova „Krajský úřad“ nahrazují slovy „Ministerstvo ve spolupráci s krajskými úřady“ a za slova „do kterého“ se vkládají slova „registrující orgán“.
3. V § 85 odst. 2 větě první se slova „listinné a“ zrušují a věta druhá se zrušuje.
4. V § 85 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až 6.

1. V § 85 odst. 3, 4 a 5 se ve větách prvních slova „v elektronické podobě“ zrušují.
2. V § 85 odst. 3 se ve větě první za slova „v § 79 odst. 5 písm. a) až d)“ doplňuje text „a i)“.
3. V § 85 odst. 4 se e větě druhé se slova „elektronického systému“ nahrazují slovem „registru“ a věta poslední se zrušuje.
4. V § 85 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru, je povinen do registru zapisovat ve lhůtě 20 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o registraci nebo ve lhůtě 20 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, tyto údaje a jejich změny:

1. kontaktní údaje poskytovatele sociálních služeb, a to telefon, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
2. kontaktní údaje místa poskytování sociální služby, a to telefon, adresu elektronické pošty, adresu internetových stránek a identifikátor datové schránky,
3. jméno, příjmení, titul oprávněného vedoucího sociální služby,
4. jména a příjmení, úvazky, pracovní pozice, den vzniku a den ukončení pracovněprávního vztahu všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální službu.
5. V § 86 odst. 1 se slova „elektronické podoby“ zrušují.
6. V § 86 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady registr a poskytuje k němu krajským a obecním úřadům, žadatelům o registraci a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1 bezplatný přístup. Krajské úřady jsou povinny používat při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona registr. Žadatelé o registraci jsou povinni používat tiskopisy, které jsou součástí registru pro podání žádosti o registraci podle § 79. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat tiskopisy, které jsou součástí registru, pro podání žádosti o změnu registrace sociálních služeb a pro všechny úkony související s přidělením a vyplacením dotace podle § 101a odst. 1 a § 104. Za podanou žádost o registraci a o změnu registrace, stejně tak všechny žádosti a výkazy spojené s dotačním řízením, se považují pouze ta podání, která jsou podána na tiskopisech, které jsou součástí registru.“.

1. V § 87 odst. 2 se za text „až d)“ vkládá text „a i)“, slova „v žádosti o registraci“ se zrušují a slova „elektronické podobě“ se nahrazují slovem „registru“.
2. § 89 včetně nadpisu zní:

„§ 89

**Opatření omezující pohyb osob**

(1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak, aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.

(2) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a zdraví a života jiných fyzických osob.

(3) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve vyvinout úsilí k vyřešení problému, který spouští agresi, využít možnosti slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace, například odvrácení pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.

(4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření, jímž lze dosáhnout řešení situace. Zasáhnout lze pomocí fyzických úchopů nebo umístěním osoby do místnosti umožňující bezpečný pobyt.

(5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí.

(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést samostatnou evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob, která obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,

b) datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob a druh tohoto opatření,

c) důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb osob použila,

e) datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,

f) popis bezprostředně předcházející situace před použitím opatření omezujícího pohyb osob, popis průběhu situace při použití tohoto opatření a její zhodnocení a popis bezprostředně následující situace,

g) záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 5,

h) popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření omezujícího pohyb osob,

i) popis způsobu informování osoby podle odstavce 3.

(7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen umožnit nahlížení do evidence podle odstavce 6 osobě, u níž bylo použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, zákonnému zástupci osoby nebo opatrovníkovi nebo osobě jí blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena rozhodnutím příslušného orgánu do péče, zřizovateli zařízení, lékaři, členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb a Veřejnému ochránci práv.“.

1. § 111 včetně poznámek pod čarou č. 43, č. 80 a č. 81 zní:

„§ 111

(1) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 48 hodin za 2 po sobě jdoucí kalendářní roky, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. V případě, kdy pracovní nebo služební poměr sociálního pracovníka u téhož zaměstnavatele netrvá celý kalendářní rok, nebo v případě omluvené nepřítomnosti v práci v rozsahu delším než 1 kalendářní měsíc, se rozsah dalšího vzdělávání krátí o jednu dvanáctinu doby uvedené ve větě první o 2 hodiny za každý takový kalendářní měsíc. Povinnost zabezpečení dalšího vzdělávání se nevztahuje na zaměstnance ve zkušební době.

(2) Formy dalšího vzdělávání jsou

1. specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka,
2. účast v kurzech s akreditovaným programem,
3. odborné stáže,
4. účast na školicích akcích,
5. účast na konferencích,
6. supervize,
7. dlouhodobý sebezkušenostní výcvik bezprostředně související s výkonem sociální práce.

(3) Za další vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) se považuje také probíhající studium na vyšší odborné škole nebo vysoké škole v oborech vzdělání uvedených v § 110 odst. 4 písm. a) a b).

(4) Další vzdělávání podle odstavce 2 písm. b) se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen „vzdělávací zařízení“) v rozsahu nejméně 16 hodin za 2 kalendářní roky.

(5) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. c) se rozumí výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž.

(6) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. d) se rozumí vzdělávací akce organizovaná zaměstnavatelem, ministerstvem, krajským úřadem nebo odbornou organizací, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.

(7) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. e) se rozumí akce odborného charakteru, jejíž program se týká oboru činnosti sociálního pracovníka.

(8) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. f) se rozumí systematická odborně vedená činnost, jejímž cílem je v rámci skupinových nebo individuálních setkání prohlubovat, upevňovat a doplňovat profesní kompetence a osvojovat si hodnoty sociální práce, a to v maximálním rozsahu 16 hodin za 2 kalendářní roky.

(9) Dalším vzděláváním podle odstavce 2 písm. g) se rozumí dlouhodobý sebezkušenostní výcvik v rozsahu nejméně 100 hodin ročně, přičemž do povinného dalšího vzdělávání se započítá maximálně 32 hodin za dva kalendářní roky.

(10) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43). Účast v kurzech s akreditovaným programem podle odstavce 2 písm. b) se považuje za průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona o úřednících územních samosprávných celků80).

(11) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) a b) je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) je potvrzení vydané zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako organizátorem odborné stáže. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. d) je potvrzení nebo osvědčení vydané zaměstnavatelem jako organizátorem školící akce, ministerstvem nebo krajským úřadem. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. f) je písemné potvrzení vydané supervizorem. Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. g) je písemné potvrzení vydané poskytovatelem výcviku.

(12) Pokud zaměstnavatel z důvodů, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu a mimořádných opatření podle zvláštních právních předpisů81), vzhledem ke svým organizačním, provozním nebo personálním kapacitám nemůže zabezpečit další vzdělávání v zákonem stanoveném rozsahu, je rozsah dalšího vzdělávání stanovený v odstavci 1 a v § 116 odst. 9 krácen o 2 hodiny za každých 30 dní trvání nouzového stavu a mimořádných opatření.

---------------------------

43) § 230 zákoníku práce.

80) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů.

81) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.“.

1. V § 115 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) inspektoři sociálních služeb.“.

1. Za § 115 se vkládají nové § 115a, který včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:

„§ 115a

(1) Předpokladem k výkonu činnosti inspektora sociálních služeb je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příslušnost ke správnímu orgánu.

(2) Pro posuzování bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti platí § 110 odst. 2 a 3 obdobně.

(3) Odbornou způsobilostí je vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském programu v oblastech vzdělávání neučitelská pedagogika, speciální pedagogika nebo sociální práce nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání, a dále 5 let praxe vykonávané po ukončení vysokoškolského vzdělání v odborných činnostech podle § 116 nebo § 116a a praxe sociálního pracovníka v oblastech uvedených v § 1 odst. 2, přičemž 1,5 roku z této praxe může být vykonáváno i mimo oblast sociálních služeb, zejména ve veřejné správě.

(4) Příslušností k ministerstvu se pro účely tohoto zákona rozumí přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo k výkonu některé z činností podle zvláštního právního předpisu78).

------------------------------------

78) § 5 písm. n), § 35 a § 36 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“.

1. V § 116 odstavec 3 zní:

„(3) Bezúhonnost pracovníka v sociálních službách se posuzuje podle § 79 odst. 2 písm. b). Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, popřípadě výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou, která obsahuje informace o odsouzeních v jiných členských státech Evropské unie, a dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu31). Registrující orgán si vyžádá za účelem kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu30a). Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

1. V § 116 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 79, 45 a 46 zní:

„(5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách

* 1. uvedeného v odstavci 1 písm. a) je nejméně ukončená povinná školní docházka a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání profesní kvalifikace pečovatel (pečovatelka) podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79); absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru sanitář nebo ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem nebo absolvováním 4 ročníků denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia na střední škole v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,
  2. uvedeného v odstavci 1 písm. b) je nejméně ukončené střední odborné vzdělání s výučním listem a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání profesní kvalifikace pečovatel (pečovatelka) podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) a prokázání 50 hodin praxe v oboru činnosti, který bude vykonávat; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, a dále u osob, které absolvovaly 4 ročníky denní nebo 5 ročníků dálkové formy vzdělávání na střední škole v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,
  3. uvedeného v odstavci 1 písm. c) je nejméně ukončená povinná školní docházka a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání profesní kvalifikace pečovatel (pečovatelka) podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) a prokázání 50 hodin praxe v oboru činnosti, který bude vykonávat; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo získání profesní kvalifikace se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem, a dále u osob, které absolvovaly 4 ročníky denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia na střední škole v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,
  4. uvedeného v odstavci 1 písm. d) je nejméně ukončené střední vzdělání s maturitou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem.

-----------------------------------

79) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

45) § 10, 36 a 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

46) § 7 zákona č. 96/2004 Sb.“.

1. V § 116 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Podmínku absolvování kvalifikačního kurzu, odborné praxe podle odstavce 5 nebo získání profesní kvalifikace pečovatel (pečovatelka) podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání79) je třeba splnit do 18 měsíců ode dne zařazení zaměstnance na pracovní místo pro výkon povolání pracovníka v sociálních službách.“.
2. V § 116 odst. 9 větě první se slova „24 hodin za kalendářní rok“ nahrazují slovy „48 hodin za 2 kalendářní roky“ a věta čtvrtá se nahrazuje větou „Ustanovení § 111 odst. 1 věty druhé a třetí a § 111 odst. 3 až 11 platí obdobně s tím, že program akce odborného charakteru podle § 111 odst. 7 se týká oboru činnosti pracovníka v sociálních službách.“.
3. V § 116 se doplňuje odstavec 10, který zní:

„(10) Lhůta pro absolvování kvalifikačního kurzu, odborné praxe a pro získání profesní kvalifikace pečovatel (pečovatelka) podle odstavce 7 se po dobu trvání nouzového stavu nebo mimořádných opatření podle zvláštních právních předpisů81) přerušuje, pokud pracovník v sociálních službách nemá možnost vykonat kvalifikační kurz, odbornou praxi nebo získat profesní kvalifikaci pečovatel (pečovatelka).“.

1. § 116a včetně nadpisu zní:

„§ 116a

**Další odborní pracovníci v sociálních službách**

(1) V sociálních službách dále vykonávají odbornou činnost a přímo poskytují sociální služby

1. sociální pedagogové,
2. právníci,
3. psychologové,
4. jiní odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

(2) Odbornou způsobilostí odborného pracovníka uvedeného v odstavci 1 je vysokoškolské vzdělání týkající se oboru jeho činnosti.

(3) Zaměstnavatel je povinen zabezpečit pracovníkům uvedeným v odstavci 1 další vzdělávání v rozsahu nejméně 48 hodin za 2 kalendářní roky, kterým si prohlubuje kvalifikaci. Ustanovení § 111 platí obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání, s výjimkou ustanovení o rozsahu hodin vzdělávání formou supervize, se nepoužije.“.

1. Za § 116a se vkládá nový § 116b, který zní:

„§ 116b

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit vedoucímu pracovníku, který není zařazen jako sociální pracovník a neplní kvalifikační předpoklady pro výkon činností sociální práce, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků v sociálních službách, další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin za kalendářní rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci v oblasti řízení ve vztahu k sociální službě, ve které působí. Ustanovení § 111 platí zde obdobně s tím, že ustanovení o rozsahu hodin jednotlivých forem dalšího vzdělávání se nepoužije.“.

1. § 119 včetně nadpisu zní:

„§ 119

**Zmocňovací ustanovení**

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 101a odst. 7.

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 6, § 35 odst. 2, § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 76a, § 79 odst. 9 § 85 odst. 3, § 91 odst. 3 písm. c), § 93a odst. 1, § 99 odst. 3, § 101a odst. 3, § 105a a § 116 odst. 5 a 6.

Čl. II

**Přechodná ustanovení**

1. Ministerstvo zvýší maximální úhrady stanovené prováděcím předpisem o 20 % s účinností ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách podle § 116 odst. 5 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou u zaměstnance, který činnost pracovníka v sociálních službách vykonával ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a splňoval odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách podle § 116 odst. 5 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a získal nejméně 5 let praxe při výkonu povolání pracovníka v sociálních službách.
3. Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost při inspekci poskytování sociálních služeb, na niž se vztahuje kvalifikační předpoklad podle § 115a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který tento předpoklad nesplňuje, je povinen do 24 kalendářních měsíců od tohoto dne absolvovat akreditované vzdělávací programy zaměřené na problematiku kvality poskytování sociálních služeb v rozsahu nejméně 24 hodin. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával činnost při inspekci poskytování sociálních služeb nejméně 2 roky. Podmínka praxe podle § 115a zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na zaměstnance, který vykonával činnost inspektora poskytování sociálních služeb ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Právnické a fyzické osoby, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovateli sociální služby, u které ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dochází ke sloučení s další sociální službou, jsou ode dne účinnosti tohoto zákona poskytovateli sociální služby vzniklé sloučením původně registrované sociální služby s další sociální službou. Registrační orgán vydá rozhodnutí o změně registrace bez žádosti.
5. Zajištění plnění materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb podle § 44, 48, 51 a 57 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevyžaduje u právnických a fyzických osob, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytují sociální služby na základě rozhodnutí o registraci vydaného podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je sociální služba poskytována ve stavbě v souladu s jejím účelem užívání vymezeném podle stavebního zákona.
6. Užívají-li jiné právní předpisy pojmy „domovy pro seniory“, „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a „domovy se zvláštním režimem“, rozumí se tím domovy sociální péče podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

**ÚČINNOST**

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

# Důvodová zpráva

## Obecná část

### Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen

**Současná právní úprava podmínek, poskytování sociálních služeb, druhů sociálních služeb, jejich registrace**, již neodpovídá potřebám dobré praxe a potřebám subjektů při poskytování sociálních služeb. Právní úprava sociálních služeb vede k přílišné administrativní zátěži.

Současná právní úprava není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.

### Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Předložený návrh reflektuje potřebu praxe, která volá po změnách stávající právní úpravy vedoucích zejména k větší efektivitě procesů poskytování sociálních služeb. Návrh vychází z návrhu novely zákona o sociálních službách předložených vládě ministerstvem práce a sociálních věcí v prosinci 2020. Na rozdíl od ministerského návrhu ovšem obsahuje ty body, které nebyly předmětem rozporů v rámci rozsáhlého ministerského konzultačního procesu, a to jak na úrovni resortů, tak i municipalit. Obsahově se jedná spíše o legislativně technické úpravy a zpřesnění.

**Navrhované změny v oblasti sociálních služeb**

Cílem navrhované právní úpravy je optimalizace, stabilizace, zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, snížení administrativní zátěže, což povede k výraznému zefektivnění a také ke zvýšení vstupní a procesní kvality a srozumitelnosti a transparentnosti v systému sociálních služeb. V neposlední řadě je cílem i ochrana zranitelných klientů.

**Navrhovaná právní úprava je zaměřena především na systémové změny v oblasti sociálních služeb**. Dále pak v oblasti **kvality sociálních služeb** se více zaměřuje na potřeby klientů sociálních služeb a prostřednictvím **vzniku nových opatření** i na jejich větší a efektivní ochranu. Jsou navrhovány **systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění** k poskytování sociálních služeb a v oblasti optimalizace druhů sociálních služeb a základních činností sociálních služeb.

Navrhované varianty úpravy nejsou v rozporu a nestanovují odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž nejsou v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Neobsahují také žádná ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacházení a vedla k diskriminaci.

### Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.

### Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s uvedenými předpisy EU, ani judikaturou soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Navrhovaná právní úprava provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. 10. 2009, a na základě článku 10 Ústavy se stala po svém vyhlášení dne 12. 2. 2010 součástí právního řádu České republiky (č. 10/2010 Sb. m. s.). V případě sociálních služeb se zejména jedná o článek 19, který se týká práva na nezávislý způsob života a zapojení klientů do společnosti. V případě příspěvku na péči se jedná zejména o článek 28, který se týká práva na přiměřenou životní úroveň a sociální ochranu. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou úmluvou plně v souladu.

Transpoziční ustanovení jsou uvedena v rozdílové tabulce.

### Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.

**Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí**

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné rozpočty.

Návrh zákona nemá dopady na životní prostředí.

### Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů

Z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů nemá navrhovaná právní úprava žádné negativní dopady. Návrh nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Při získávání a uchovávání osobních údajů a přístupu k nim bude postupováno zcela v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Oprávnění subjektu údajů podle zákona o ochraně osobních údajů nebudou dotčena. Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních údajů. Dále je uvedena podrobnější specifikace u jednotlivých oblastí úpravy zákona.

**Registrace sociálních služeb**

Návrh nezakládá nové zpracování osobních údajů. Z hlediska zpracování osobních údajů v oblasti registrace sociálních služeb je relevantní ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) zákona o sociálních službách - odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby, § 79 odst. 1 písm. c) bod 1 zákona o sociálních službách - bezúhonnost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby a § 79 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona o sociálních službách - bezúhonnost právnické osoby, která bude poskytovat sociální služby. Tato ustanovení jsou obsažena již v současné právní úpravě.

Náležitosti podmínek registrace jsou součástí písemné dokumentace, tedy registračního spisu vedeného k registraci služby. Jedná se o údaje, které jsou evidovány již podle současné právní úpravy. Uchování údajů je v souladu s dobou archivace registračního spisu a je v souladu s archivním a spisovým řádem. Vedená evidence nebude mít vliv na ochranu osobních údajů ve smyslu jejich zneužití třetí osobou, neboť již v současné době je registrující orgán povinen dané údaje zabezpečit.

Cílem vedení evidence je posouzení naplnění podmínek pro získání oprávnění k poskytování sociálních služeb ze strany žadatele při podání žádosti a poskytovatele sociálních služeb v době po získání tohoto oprávnění. Evidence slouží i jako podklad pro kontrolní činnost registrujícího orgánu při kontrole poskytování sociálních služeb. Zpracovaná osobní data nejsou veřejně dostupná, evidence je interním materiálem registrujícího orgánu. K evidenci má přístup pouze oprávněná úřední osoba, tedy pracovník, který zpracovává registraci a vede registrační spis. Tyto údaje jsou kryty povinností mlčenlivosti podle § 100 zákona o sociálních službách, která platí jak pro poskytovatele a jejich zaměstnance, tak pro zaměstnance krajů.

### hodnocení korupčních rizik

V navrhované právní úpravě nejsou žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání. Navrhovaná úprava nemá dopad do oblasti korupčních rizik a nebude vytvářet jejich možnosti, protože žádné ustanovení se nevztahuje k nakládání s majetkem, zadávání veřejných zakázek.

**Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu**

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu státu.

**J. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí**

V oblasti sociálních služeb nemá novela přímé dopady na podnikatelské prostředí. Sociální služby jsou dle předpisů EU považovány na služby obecného hospodářského zájmu, a tudíž mají specifickou právní úpravu.

**K. Dopady na územní samosprávné celky**

Navrhované změny nemají přímý vliv na samosprávné celky.

2. Zvláštní část

**K čl. I (změna zákona o sociálních službách)**

K bodu 1 - § 33

V rámci jednotlivých forem poskytování sociálních služeb se rozšiřuje možnost poskytovat služby také distančně. Jedná se o poskytování činnosti zajišťující potřeby klienta bez přímého vzájemného kontaktu pracovníků poskytovatele sociálních služeb a klienta, zejména prostřednictvím elektronických nebo zásilkových služeb.

K bodu 2 - § 34

Ve výčtu zařízení sociálních služeb dochází k zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb, např. sloučením pobytových sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Do úpravy se doplňuje i možnost kombinací zařízení zřizovat centra a také poradny pro pečující osoby.

K bodu 3 - § 35

Ustanovení obsahuje výčet základních činností, kterými je naplňován obsah každého druhu sociální služby. Na základě zkušeností a požadavků praxe se do ustanovení doplňuje další základní činnost.

K bodu 4 - § 36

Legislativně technická úprava v návaznosti na změny v systému některých druhů sociálních služeb.

K bodu 5 - § 39

Dosavadní druhy sociálních služeb pečovatelská služba a osobní asistence se slučují do nového druhu sociální služby s názvem Pečovatelská a asistenční služba. Praxe poskytování těchto sociální služeb ukázala, že současné oddělení služeb je bariérou pro poskytování sociálních služeb klientům, neboť se služby svými základními činnostmi překrývají, a proto není nezbytné v zákoně rozlišovat dva samostatné druhy. Dále se služba doplňuje o cílovou skupinu pečujících osob.

K bodu 6 - § 40

Legislativně technická úprava v návaznosti na sloučení pečovatelské služby a osobní asistence.

K bodu 7 - § 48

Navrhuje se sloučení sociálních služeb domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením do jednoho druhu sociální služby. V současnosti praxe poskytování sociálních služeb tyto druhy zásadně neodděluje, například v domovech pro seniory jsou klienti, kteří již spadají do cílové skupiny zvláštního režimu a naopak. Jedním z dalších cílů tohoto opatření je snížení administrativní zátěže, neboť nyní jsou třeba dvě i více registrací pro každý druh pobytového zařízení. Po změně bude na tyto druhy služeb dostačující jen jedna registrace. Cílem změny je také odstranit z názvu služby „domov se zvláštním režimem“ slova „zvláštní režim“, který je segregující a stigmatizační. Nově proto bude upravena pouze jedna služba s názvem „domov sociální péče“, která bude určena pro širokou cílovou skupinu osob, kterou si poskytovatel blíže specifikuje při registraci.

Podle registrovaného okruhu osob pak bude nastaven i režim daného zařízení. Účelem změn je zpřehlednění systému sociálních služeb a odstranění duplicit.

Doplňují se rovněž nové základní činnosti.

K bodu 8 - § 49 a 50

Legislativně technická úprava v návaznosti na sloučení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem do domovů sociální péče.

K bodům 9 a 10 - § 73

V návaznosti na sloučení pobytových sociálních služeb (domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem) do jedné služby – domov sociální péče se upravuje i ustanovení týkající se úhrad za poskytování pobytových sociálních služeb v § 73. Do tohoto ustanovení patří i sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52. Nově se do okruhu uvedených služeb zařazuje i služba chráněné bydlení, kde se mění dosavadní způsob úhrady za ubytování, stravování a za péči, s cílem ponechat klientům, stejně jako klientům ostatních pobytových sociálních služeb podle § 73, část příjmu (15%), s kterým mohou samostatně hospodařit. Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Zachovávají se stejná pravidla pro stanovení úhrady podle současně platné právní úpravy, úhrada se stanoví za ubytování, stravu a za péči. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat minimální zůstatek příjmu, úhrada za péči vychází z přiznaného příspěvku na péči.

K bodům 11 až 14 - § 74

Upřesňuje se ustanovení upravující stanovení úhrady za pobyt dítěte v domově sociální péče v návaznosti na zrušení služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Za pobyt dětí se stanoví pouze úhrada za stravu, nikoliv za ubytování, v tomto smyslu je také úprava upřesněna. Úhrada za péči vychází z přiznaného příspěvku na péči.

K bodu 15 až 16 - § 75

U skupiny sociálních služeb vyjmenovaných v § 75 hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou; maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis. Ve výčtu služeb jsou upraveny změny týkající se sloučení pečovatelské a asistenční služby a zrušení služby v centrech denních služeb. Nově jsou zařazeny sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým.

K bodu 17 - § 76a

Do zákona se nově zavádí valorizační mechanismus k navyšování stanovených maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb. Poslední navýšení úhrad bylo provedeno vyhláškou č. 389/2013 ze dne 28. listopadu 2013, a to s účinností od 1. ledna 2014. Od roku 2014 ve významné míře narostly náklady na poskytování sociálních služeb. V tuto chvíli již celý systém sociálních služeb naléhavě žádá vyšší participaci uživatelů na financování rostoucích nákladů, a je tedy potřeba plně využít dostupné ekonomické zdroje financování. Maximální výše úhrad v současné době nereflektuje ceny základních vstupů, zejména u úhrad za stravu a ubytování. Výše maximálních úhrad rovněž neodpovídá úrovni průměrného důchodu. Záměrem je zavést valorizační mechanismus vstřícný zejména k uživatelům, kterých větší část pobírá starobní důchod, a tedy navyšování maximálních úhrad by mělo být v souběhu s valorizaci důchodů. Je navržen mechanismus analogický valorizaci procentní výměry důchodů, tj. navýšení o procenta představující součet meziročního růstu indexu spotřebitelských cen a jedné poloviny růstu reálné mzdy za předchozí kalendářní rok. S ohledem na to, aby valorizace maximálních úhrad co nejvíce korespondovala s valorizací důchodů bylo přistoupeno k tomu, že referenčním obdobím, za které je stanoven index spotřebitelských cen i růst reálné mzdy, je stejně jako u valorizace důchodů, předchozí kalendářní rok, přičemž valorizace nabyde účinnosti až v roce následujícím, tj. např. pro valorizaci účinnou od 1.1.2023 je referenčním rokem rok 2021.

 bodu 18 - § 79

Úprava podmínek registrace vychází především z poznatků z praxe.

Upřesňují se některé údaje, který je žadatel o registraci povinen v žádosti o vydání rozhodnutí o registraci doložit.

Dochází ke sjednocení posuzování materiálně-technických podmínek odpovídajících druhu poskytované sociální služby. Od roku 2007 není jasně definováno, předložením jakého dokladu je podmínka registrace považována za splněnou. V rozhodování registrujících orgánů v jednotlivých krajích jsou proto neodůvodněné rozdíly. Materiálně-technické podmínky budou stanoveny prováděcím právním předpisem.

V ustanovení se upravuje rovněž bezúhonnost fyzických a právnických osob. Navrhuje se rozdělení podmínek bezúhonnosti pro sociální pracovníky, kdy se zachovává stávající znění, a zmírnění podmínek u pracovníků v sociálních službách.

Údaj o územní působnosti sociální služby je v praxi požadován na tiskopisech MPSV. Úpravou bude podřízen oznamovací povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, čímž bude zajištěna aktuálnost dat v registru poskytovatelů.

Z důvodu snížení administrativní zátěži je bezúhonnost a odborná způsobilost fyzických osob nebo právnické osoby dokládána čestným prohlášením.

Bezdlužnost se dokládá potvrzením ne starší 3 měsíců přede dnem podání žádosti o registraci.

Upřesňuje se rovněž ověřování vlastnického a užívacího práva k objektu nebo prostorám, kde je sociální služba poskytována.

Ustanovení se doplňuje o definici bezúhonnosti právnické osoby, která bude obsahovat odkaz na zrušení registrace sociální služby z důvodu závažného porušení povinností poskytovatele v minulosti.

K bodu 19 - § 80

Úprava povinnosti dokládat registrujícímu orgánu pojistnou smlouvu. V některých případech jsou uzavírané pojistné smlouvy velmi objemné, obsahují 50 a více stran. Pro poskytovatele je administrativně velmi náročné předkládat registrujícímu orgánu úředně ověřenou kopii takové smlouvy. Jako postačující se proto jeví předložení potvrzení pojišťovny o uzavřené pojistce.

K bodům 20 až 22 - § 81

Na základě dosavadních zkušeností s agendou registrace se upřesňuje ustanovení o obsahu rozhodnutí o registraci. Součástí rozhodnutí je uvedení cílových skupin osob. Rozhodnutí bude doplněno také o údaj o okamžité kapacitě v jednotlivých zařízeních nebo místech poskytování služby. Způsob stanovení okamžité kapacity bude stanoven prováděcím právním předpisem. Rozhodnutí obsahuje též datum započetí poskytování sociální služby v jednotlivých zařízeních nebo místech poskytování. Nově se navrhuje doplnit rozhodnutí o provozní dobu poskytovaných sociálních služeb.

K bodům 23 a 24 - § 82

Upřesňuje se právní úprava týkající se oznamovací povinnosti poskytovatele o změnách týkajících se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci. Nově se do úpravy doplňuje působnost ministerstva, které může rozhodnout o zrušení registrace v případě zjištění závažných nedostatků bezprostředně ohrožujících život a zdraví osob. Cílem úpravy je zvýšená ochrana práv klientů.

K bodům 25 a 26 - § 82a

Úprava se doplňuje o postup při ověřování bezúhonnosti a odborné způsobilosti při kontrole registračních podmínek registrujícím orgánem.

K bodu 27 - § 84

Při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 se nevyžaduje registrace, ale poskytovatelé těchto služeb jsou povinni dodržovat některé vybrané zákonem stanovené povinnosti. S cílem zajistit kvalitu poskytovaných služeb se navrhuje úprava, podle níž budou tito poskytovatelé povinni plnit všechny povinnosti upravené v § 88 zákona.

K bodům 28 až 34 - § 85

Doplňují se nové kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí pro vedení registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr bude nově veden pouze v elektronické podobě, listinná podoba se ruší.

Do úpravy se doplňuje povinnost poskytovatelů sociálních služeb ve stanovené lhůtě provádět aktualizaci některých zákonem vyjmenovaných údajů v registru prostřednictvím elektronického systému. Podle platného znění zákona provádí zápis do registru registrující orgán, avšak tento proces je časově zdlouhavý a náročný. Umožněním zápisu některých údajů poskytovateli sociálních služeb dojde k pružnějšímu zapisování změn, které se však netýkají rozhodnutí.

K bodům 35 a 36 - § 86

Podle současné právní úpravy není stanovena povinnost podávat žádost o registraci na předepsaných tiskopisech. Žadatel proto může žádost podat v jakékoli písemné podobě, jestliže bude mít uvedené náležitosti. Navrhuje se doplnit znění zákona tak, aby byla zavedena povinnost využít předepsaný tiskopis. Účelem úpravy je zajistit, aby potřebné údaje byly uváděny jednotným způsobem.

K bodu 37 - § 87

Upřesňuje se ustanovení o veřejné části registru. Rozšiřuje se okruh údajů, které se uvádějí ve veřejné části registru, o kontaktní údaje žadatele o registraci.

K bodu 38 - § 89

V ustanovení o opatřeních omezujících pohyb osob je zdůrazněno užití opatření jako krajního prostředku ve specifické situaci. Návrh opouští dosavadní striktní vymezení posloupnosti použití jednotlivých opatření. Důsledné dodržování posloupnosti jednotlivých opatření neumožňuje respektovat například předchozí zkušenost z řešení obdobné situace u daného uživatele a vede v praxi často ke stupňování konfliktu. Návrh dále umožňuje použít i místnost upravenou pro bezpečný pobyt podle konkrétní situace. Poskytovatel však nemá povinnost takovou místnost zřídit a udržovat v každém případě, i pokud se u uživatelů služby nevyskytuje žádné agresivní chování. Současně se ze znění ustanovení vypouští formulace o případném podání léčivých přípravků na základě ordinace přivolaného lékaře a za jeho přítomnosti.

Dále pak se navrhuje se upřesnit ustanovení upravující vedení evidence případů použití opatření omezujících pohyb osob tak, aby bylo zcela zřejmé, že tato evidence musí být vedena samostatně a nemůže být součástí jiné evidence. Podle poznatků z praxe někteří poskytovatelé sociálních služeb vedou zápisy o použití opatření omezujících pohyb osob ve zdravotnické dokumentaci a odmítají z tohoto důvodu poskytnout součinnost inspekci poskytování sociálních služeb s poukazem na ustanovení zákona o zdravotních službách o nahlížení do zdravotnické dokumentace.

K bodu 39 - § 111

Úpravou ustanovení se na podkladě zkušeností z praxe upřesňuje plnění povinnosti dalšího vzdělávání sociálního pracovníka.

Doplňují se nové formy dalšího vzdělávání o supervizi a dlouhodobý sebezkušenostní výcvik. Současně se stanoví u jednotlivých forem dalšího vzdělávání definování této formy vzdělávání, maximální (případně minimální) rozsah počtu hodin, které lze danou formou vzdělávání započítat do celkového zákonem stanoveného rozsahu dalšího vzdělávání sociálního pracovníka, a také se stanoví, jakým dokladem lze absolvování jednotlivých forem vzdělávání doložit.

Doplňují se též situace, kdy v důsledku nouzového stavu a mimořádných opatření nelze dodatečné vzdělávání realizovat.

K bodu 40 - § 115

Do výčtu okruhu pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají odbornou činnost, se doplňují jako další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby, inspektoři sociálních služeb.

K bodu 41 - § 115a

Upravují se předpoklady k výkonu činnosti inspektora.

K bodům 42 až 45 - § 116

Na základě zjištěných poznatků a potřeb praxe se doplňuje a upřesňuje ustanovení týkající se činností pracovníka v sociálních službách, podmínek výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, jeho odborné způsobilosti a povinnosti dalšího vzdělávání.

K bodu 46 - § 116 odst. 10

Upravuje se přerušení lhůty u získání kvalifikačních předpokladů, pokud není v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebo mimořádných opatření možné tyto kvalifikační předpoklady splnit.

K bodu 47 - § 116a

V návaznosti na úpravu § 115 se upravuje výčet pracovníků vykonávajících odbornou činnost v sociálních službách a přímo poskytujících sociální služby. Současně se stanoví podmínky získání odborné způsobilosti jednotlivých odborností a povinnost dalšího vzdělávání.

K bodu 48 - § 116b

Do zákona se doplňuje povinnost vedoucího pracovníka, který není zařazen jako sociální pracovník, ale přímo řídí, organizuje a kontroluje činnost sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dalších odborných pracovníků prohlubovat si kvalifikaci formou dalšího vzdělávání.

K bodu 49 - § 119

Legislativně technická úprava zmocňovacího ustanovení v návaznosti na úpravy zákona.

**K čl. II (přechodná ustanovení ke změně zákona o sociálních službách)**

K bodu 1

Navrhuje se navýšení maximální úhrad stanovených prováděcím právním předpisem o 20 % a ukládá se ministerstvu toto navýšení provést ode dne účinnosti tohoto zákona. Úhradové limity nebyly od r. 2014 do současnosti valorizovány, ačkoliv ve stejném období došlo ke znatelnému navýšení starobních důchodů, ale i příspěvku na péči. Ve stejném období se také zvýšily náklady na poskytované služby (stravovací, ubytovací služby a péče). Současný stav je již neudržitelný a nečinnost MPSV ohrožuje existenci některých služeb.

K bodu 2

V ustanoveních týkajících se předmětu inspekce poskytování sociálních služeb jsou navrhovány oproti současné právní úpravě zásadní změny zejména v definici a obsahu standardů kvality sociálních služeb. Přechodné ustanovení proto upravuje postup v inspekcích poskytování sociálních služeb, které nebyly dokončeny ke dni nabytí účinnosti zákona.

K bodu 3

Vzhledem k nově nastaveným kvalifikačním požadavkům pracovníků v sociálních službách se umožňuje přechodným ustanovením, aby stávající pracovníci v sociálních službách, kteří nesplňují nové požadavky, setrvali na své pozici. Nedojde tak nedostatkem pracovníků k možnému ohrožení péče o potřebné klienty.

K bodu 4

V návaznosti na nově stanovené předpoklady odborné způsobilosti k výkonu činnosti inspektora sociálních služeb se stanoví přechodné období pro zaměstnance, kteří ode dne nabytí účinnosti zákona nebudou podmínky odborné způsobilosti splňovat.

K bodům 5 a 6

Přechodné ustanovení řeší platnost registrace u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

K bodu 7

Přechodné ustanovení řeší zajištění plnění minimálních personálních podmínek u stávajících poskytovatelů sociálních služeb.

K bodu 8

Navrhovanou úpravou zákona dochází ke sloučení služeb domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a týdenních stacionářů do jednoho druhu sociální služby – domovy sociální péče. V návaznosti na tuto změnu se přechodným ustanovením řeší pravidlo použití pojmů stávajících slučovaných druhů služeb, a to i pro potřeby jiných právních předpisů.

**K čl. II (účinnost)**

Účinnost novely zákona se navrhuje dnem 1. ledna 2022.

Jana Pastuchová, v.r.

Jan Bauer, v.r.

Hana Aulická – Jírovcová, v.r.

Vít Kaňkovský, v.r.

Lucie Šafránková, v.r.

Markéta Pekarová – Adamová, v.r.

Lenka Dražilová, v.r.