**IV.**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

*A.* *OBECNÁ ČÁST*

# Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku

Dávkovou pomoc osob (rodin) s nízkými příjmy v současné době zajišťuje systém státní sociální podpory upravený zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 117/1995 Sb.”), a pomoci v hmotné nouzi upravený zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 111/2006 Sb.”). Jedná se o několik nepojistných sociálních dávek, v případě pomoci s úhradou nákladů na bydlení dokonce dvou, které reagují na jednu “sociální událost”.

Zákon č. 117/1995 Sb. upravuje přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, rodičovský příspěvek a pohřebné. Zákon č. 111/2006 Sb. upravuje příspěvek na živobytí, doplatek   
na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc. Oba právní předpisy využívají zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon   
č. 110/2006 Sb.”). Oba dávkové systémy se v mnoha rozhodných skutečnostech liší. O každou dávku se žádá samostatně, probíhají samostatná správní řízení, dokládají se rozdílné skutečnosti, v jiných časových intervalech.

V případě zákona č. 117/1995 Sb. se příjmy hodnotí jen u některých dávek (porodné, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení). Žádná z dávek státní sociální podpory není majetkově testovaná, nesleduje se ani pracovní aktivita (s výjimkou přídavku na dítě, kde má vliv na výši dávky)   
a možnost zlepšení sociální situace. Oproti tomu dávky pomoci v hmotné nouzi jsou vysoce příjmově i majetkově testované, zkoumá se i snaha zlepšit nepříznivou sociální situaci. Oba systémy odlišně vymezují okruh společně posuzovaných osob, okruh započitatelných příjmů nebo období, za které se příjmy sledují. Tyto odlišnosti znamenají větší zátěž žadatele nebo příjemce daných dávek, činí systém dávkové pomoci méně srozumitelný. Rozdělení pomoci do několika dávek znamená větší administrativní zatížení i pro Úřad práce České republiky (dále jen “Úřad práce”), potažmo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”), které je odvolacím orgánem, správcem informačního systému, metodickým orgánem apod. V neposlední řadě u dávek závislých na příjmech dochází k situaci, že osoba (rodina) ztrácí nárok na pomoc (celou dávku), i když příjem překročí uznatelnou hranici např. o 1 Kč - tzv. ostré body zlomy. Toto působí demotivačně vzhledem k pracovní aktivitě a snaze zlepšit svou příjmovou situaci vlastím přičiněním. Body zlomu působí, jak vůči přechodu ze systému pomoci v hmotné nouzi do systému státní sociální podpory, tak vůči přechodu z příjmově testované dávkové podpory jako takové.

S ohledem na posloupnost systému sociálního zabezpečení – systémů státní sociální podpory   
a pomoci v hmotné nouzi s prioritou systému státní sociální podpory, pokud jde o opakující   
se dávky testované příjmem domácnosti, mohou domácnosti podle své příjmové situace čerpat jednu až čtyři příjmově testované opakující se dávky (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Při souběhu situace hmotné nouze se dávky státní sociální podpory započítávají pro nárok a výši do dávek pomoci v hmotné nouzi (blíže viz RIA). Výše uvedená situace působí pro domácnosti nepřehledně, multiplikuje řízení o dávkách, násobí zátěž domácností podporovaných dávkami z hlediska dokládání rozhodných skutečností (v jiném období), jakož i zátěž Úřadu práce, pokud jde o administraci nároků/dávek. Vyvstává zde otázka uplatnění všech potenciálních nároků domácností – vnitřní non take-up (blíže   
v RIA).

Zde je třeba podotknout, že režim dokládání rozhodných skutečností odráží povinnost příjemců dokládat v pevně daných časových intervalech – rozhodných obdobích, v rámci nichž,   
má příjemce dávky povinnost doložit tyto skutečnosti i v případě, že nedošlo k jejich změně.   
K dokládání rozhodných skutečností jsou využívány “dávkové” formuláře, které doprovázejí požadované přílohy – doklady. Proces byl u systému státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě a příspěvek na bydlení) modifikován v minulém roce možností využívat online prostředí (aplikace JENDA); došlo k nasazení výše uvedených dávek   
do klientské zóny. Prostřednictvím klientské zóny mohou klienti žádat o dávky, dokládat rozhodné skutečnosti, žádat o změny. Klientská zóna neumožňuje doručovat klientovi – nevyvolává právní účinky, má v tomto směru informativní charakter o průběhu řízení   
a učiněných právních úkonech.

Nelze opominout, že postupnými četnými novelizacemi obou systému došlo k rozmělnění původních principů podpory tak, jak byly původně koncipovány. Trvalým trendem   
je stupňování se požadavků na vyšší adresnost systému státní sociální podpory (oproti původní plošnosti). Kritika systému státní sociální podpory zároveň odráží skutečnost, že není sledována pracovní aktivita příjemců dávek ani jejich majetková situace. Zacílení státní sociální podpory, pokud jde o podporu rodin s dětmi – zejména přídavek na dítě, je třeba oproti době vzniku systému, nahlížet v kontextu podpory a působení daňových zvýhodnění pracujících rodin.

**Přídavek na dítě**

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě (nicméně nárok dítěte podmiňuje příjem domácnosti v níž žije; nárok se tedy projevuje zejména v procesním postavení nezaopatřeného dítěte staršího 18 let), jestliže rozhodný příjem v rodině v daném kalendářním čtvrtletí nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Zákon č. 117/1995 Sb. taxativně stanoví okruh započitatelných příjmů. Jestliže rozhodný příjem rodiny převýší stanovenou hranici příjmu, přídavek na dítě nenáleží. Za rodinu se považují osoby, které   
se spolu posuzují, zejména nezaopatřené děti a jejich rodiče, manželé, partneři, druh a družka. Přitom platí vyvratitelná domněnka, že společně žijí a uhrazují své náklady.

Výše přídavku na dítě je stanovena v závislosti na věku nezaopatřeného dítěte v základní výměře v částce

1. do 6 let 830 Kč,
2. od 6 do 15 let 970 Kč,
3. od 15 do 26 let 1 080 Kč,

nebo ve zvýšené výměře, pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém měsíci dokládaného období příjem

1. ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce,
2. příjem jako OSVČ,
3. náhradu mzdy, platu nebo odměny od prvního do čtrnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti,
4. z dávek nemocenského pojištění,
5. z dávek důchodového pojištění,
6. z podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci,
7. z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
8. z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.

Výše dávky ve zvýšené výměře činí u dítěte

1. do 6 let 1 330 Kč
2. od 6 do 15 let 1 470 Kč
3. od 15 do 26 let 1 580 Kč

Od dosažení 15 let věku je třeba na každý školní rok (do 30. září) dokládat potvrzení   
o nezaopatřenosti, tzn. potvrzení o studiu, potvrzení o neschopnosti připravovat se na budoucí povolání pro nemoc nebo úraz nebo není z důvodu zdravotního stavu schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Od července 2023 lze, v případě papírového podání, v dokladu o výši čtvrtletního příjmu uvést pouze IČO zaměstnavatele a není třeba dokládat potvrzenou výši příjmu. Úřad práce pak výši příjmu ze závislé činnosti sám vyžádá od zaměstnavatele elektronickou cestou. Řízení o přídavek na dítě je zahájeno na základě žádosti podané   
na předepsaném tiskopise nebo elektronicky prostřednictvím aplikace Jenda. O přídavek na dítě žádá nezletilé nezaopatřeného dítěte prostřednictvím svého zákonného zástupce. Přídavek   
na dítě se vyplácí k rukám osoby, která má dítě v přímém zaopatření. Žádost se podává   
“na dobu neurčitou”, pro trvání nároku nutné dokládat každé kalendářní čtvrtletí příjmy posuzovaných osob za předcházející kalendářní čtvrtletí. Pokud nejsou do konce prvního měsíce následujícího kalendářního čtvrtletí doloženy příjmy pro nárok na další kalendářní čtvrtletí, je zastavena výplata. Pokud nejsou příjmy doloženy nejpozději do konce následujícího kalendářního čtvrtletí, za které by měl být přídavek na dítě vyplácen, nárok zaniká. V případě, že domácnost s nezaopatřenými dětmi je v situaci hmotné nouze, je přídavek na dítě započítáván do příspěvku na živobytí a zkonzumuje se tak.

**Příspěvek na bydlení**

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce nebo podnájemce bytu (tj. jen definované právní tituly), jestliže náklady na bydlení přesahují součin rozhodného příjmu všech posuzovaných osob a koeficientu 0,3 a současně součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,3 není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Za vlastníka se považuje i osoba, která užívá byt na základě služebnosti užívání celého bytu, a vlastník stavby pro individuální   
či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení a která splňuje alespoň minimální podmínky standardu bydlení podle vyhlášky o technických požadavcích stavby.

Náklady na bydlení tvoří u nájemní a podnájemní formy bydlení skutečně uhrazené nájemné,   
u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, stanovené zákonem. U obou typů bytů skutečně uhrazené náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu, kterými se rozumí zejména náklady na dodávku teplé vody a tepla, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení a úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní   
a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu nebo pevná paliva. Úhrady za pevná paliva   
se nedokládají, započítávají se pevné částky stanovené zákonem podle počtu osob v rodině.   
Do nákladů se zahrnují i přeplatky nebo doplatky z vyúčtování zálohově hrazených nákladů.   
Z hlediska administrace je požadavek dokládání “do koruny” uhrazených jednotlivých nákladů na bydlení náročný, jak pro klienty, tak pro Úřad práce. Otázkou je přitom celkový efekt této velmi adresné konstrukce na celkové podpoře klienta. Normativní náklady jsou maximální náklady, které zákon č. 117/1995 Sb. stanoví jako uznatelné. Stanovují se zvlášť pro nájemní a podnájemní formu bydlení (v členění podle velikosti obce a počtu osob v rodině) a pro vlastnickou, družstevnickou formu bydlení a pro byty užívané na základě služebnosti (v členění podle počtu osob v rodině, bez rozdělení podle velikosti obce).

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení   
a příjmem všech posuzovaných osob vynásobeným koeficientem 0,3, pokud jsou skutečně uhrazené náklady vyšší než normativní náklady. Pokud uhrazené náklady jsou nižší než normativní náklady na bydlení, výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi skutečně uhrazenými náklady a příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,3. Normativní náklad   
je stanoven v celkové výši – není vícesložkový, tj. neodlišuje jednotlivé složky nákladů (nájem, energie, služby). Tato konstrukce znesnadňuje cílit navýšení stropu podpory v souvislosti   
s růstem jen určitého nákladu (např. energie).

Okruh posuzovaných osob pro nárok na příspěvek na bydlení se řídí zákonem č. 110/2006 Sb. Společně se posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství. Společně se posuzují také rodiče a zletilé děti nebo rodiče   
a nezletilé zaopatřené děti, pokud s rodiči společně užívají byt a nejsou společně posuzováni s jinými osobami nebo jiné osoby, které společně užívají byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby. Tato úprava činí v určitých situacích problémy v praxi, protože je konstruována na dávky pomoci v hmotné nouzi, které se posuzují v měsíčních periodách, zatímco příspěvek na bydlení za kalendářní čtvrtletí.

Řízení o příspěvku na bydlení je zahájeno podáním žádosti osobou, která uplatňuje nárok. K žádosti osoba dokládá příjmy všech posuzovaných osob a skutečně uhrazené náklady   
za kalendářní čtvrtletí, které předchází kalendářnímu čtvrtletí nároku na příspěvek na bydlení. Žádost o příspěvek na bydlení lze podat až 3 měsíce zpětně. Platnost žádosti je neomezená (žádá se na dobu neurčitou). Střídají se období, kdy osoba povinně dodává doklady, s obdobím, kdy se vychází z dříve doložených skutečností (“prolongace”).

**Rodičovský příspěvek**

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně   
a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Nárok trvá nejdéle do 3 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 350 000 Kč. V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 nebo více dětí narozené současně (dále jen "vícerčata"), má tento rodič nárok na 1,5násobek částky 350 000 Kč, tj. 525 000 Kč. Rodiče dítěte se mohou v čerpání rodičovského příspěvku libovolně střídat, rodič má možnost volby měsíční výše rodičovského příspěvku až do 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (dále jen “DVZ”) pro stanovení nároku na peněžitou pomoc v mateřství kteréhokoliv z rodičů. Pokud DVZ ani jednomu z rodičů stanovit nelze, nebo je nízký, má rodič možnost volit měsíční výši rodičovského příspěvku až do 13 000 Kč. Nárok na rodičovský příspěvek je zachován i v případě, že rodič v době své výdělečné činnosti zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Rozsah docházky do předškolního zařízení se sleduje jen u dítěte do 2 let věku (92 hodin v kalendářním měsíci).

**Porodné**

Porodné je jednorázovou dávkou státní sociální podpory, kterou stát pomáhá nízkopříjmovým rodinám (s příjmem do 2,7násobku životního minima) s hrazením nákladů souvisejících   
s porodem a narozením dítěte. Porodné se vyplácí v pevných částkách, 13 000 Kč v souvislosti s prvním dítětem a 10 000 Kč v souvislosti s druhým dítětem. Nárok na porodné má žena, která porodila první nebo druhé živě narozené dítě. Pokud matka zemřela, může splnit nárok na tuto dávku i otec dítěte. Nárok na porodné má za stejných podmínek i osoba, která převzala dítě mladší 1 roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

**Pohřebné**

Pohřebné je jednorázovou dávkou státní sociální podpory, kterou stát přispívá na úhradu nákladů s pohřbením nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte anebo   
za určitých podmínek plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství. Výše pohřebného činí 5 000 Kč.

**Dávky pomoci v hmotné nouzi**

Zákon č. 111/2006 Sb. upravuje opakující se dávky, kterými jsou příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, a jednorázovou dávku, kterou je mimořádná okamžitá pomoc. Nedílnou součástí systému je sociální poradenství, případně sociální práce. Zákon č. 111/2006 Sb. také vymezuje pojem “bydliště”, na který se odkazují při hodnocení nároku i další právní předpisy. Pomoc v hmotné nouzi je považována za tzv. záchranou sociální síť, proto se u příspěvku   
na živobytí i doplatku na bydlení vedle příjmu osoby a osob společně posuzovaných posuzují také sociální a majetkové poměry (se značnou mírou správního uvážení), a zda si osoba nemůže zvýšit příjem vlastním přičiněním, kterým se rozumí např. řádné uplatnění nároků   
a pohledávek, prodej nebo jiné využití majetku nebo vlastní prací, např. výdělečnou činností, výkonem veřejné služby, aktivní součinností v rámci evidence uchazečů o zaměstnání. Zde   
je třeba vidět přímou vazbu efektivity nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a roli evidence uchazečů o zaměstnání vůči nárokům na dávky pomoci v hmotné nouzi. Nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi odráží princip, že je-li příjemce těchto dávek veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (což je podmínka nároku na tyto dávky v případě, že osoba “nepracuje”),   
má se za to, že se snaží svou situaci s pomocí Úřadu práce řešit. Tj. prostřednictvím aktivní součinnosti v rámci evidence uchazečů o zaměstnání se snaží zlepšit své postavení na trhu práce, je aktivní, tedy není pasivním příjemcem dávkové podpory. Tato vazba je zásadní premisou nastavení dávkové podpory systému pomoci v hmotné nouzi, protože výše podpory je nastavena tak, aby pokrývala příjemcům živobytí rodiny (to odráží počet členů v domácnosti) a spolu nebo bez příspěvku na bydlení celé nebo podstatnou část nákladů na bydlení (k výši dávek, viz RIA) de facto po časově neomezenou dobu. Zároveň je třeba vidět, že pokud příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi ztratí nárok na tyto dávky, např. z důvodu vyřazení   
z evidence uchazečů o zaměstnání, na nároky na podporu ze systému státní sociální podpory toto nemá vliv.

Při pobírání opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi se rozhodné skutečnosti dokládají měsíčně – pro měsíc nároku (aktuální měsíc) se vychází z příjmů za předchozí měsíc, náklady na bydlení se dokládají za aktuální měsíc, další rozhodné skutečnosti se promítají v měsíci nároku; v případě podání žádosti o tyto dávky se vychází z příjmů a nákladů na bydlení, které tři měsíce předchází podání žádosti s tím, že lze vycházet z příjmů za kratší období, pokud došlo k tzv. podstatnému poklesu příjmu. Dávky státní sociální podpory jsou pro dávky pomoci   
v hmotné nouzi započítávány, což odráží posloupnost obou systémů podpory.

Klíčovým momentem pro zákon č. 111/2006 Sb. byl přesun kompetence z pověřených obecních úřadů na krajské pobočky Úřadu práce (od 1. ledna 2012), který nesl řadu těžkostí dopadajících do současnosti (např. roztříštěnost sociální práce, kdy výkon sociální práce zůstal jak na obcích, tak i na krajských pobočkách Úřadu práce).

**Příspěvek na živobytí**

Pro nárok na příspěvek na živobytí musí být osoba uznána za osobu v hmotné nouzi. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima. Určuje se pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností zlepšit svou sociální situaci, případně s ohledem na potřebu nákladného dietního stravování. Výše příspěvku na živobytí   
se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím (zpravidla částka životního minima) osoby nebo rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení.

**Doplatek na bydlení**

Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií v uznané výši, většinou ve výši v místě obvyklé) zůstala osobě (rodině) částka živobytí – zpravidla částka životního minima. Výše nákladů na bydlení se snižuje o příspěvek na bydlení, který je dávkou státní sociální podpory. Doplatek na bydlení je poskytován nejen v případě užívání bytů, ale v případech hodných zvláštního zřetele také při sub-standardním bydlení (ubytovna, jiný než obytný prostor, pobytová sociální služba apod.). Do řízení o doplatku na bydlení tak vedle krajských poboček Úřadu práce vstupují také stavební úřady (posouzení standardů kvality bydlení) nebo krajské hygienické stanice (schválení provozního řádu pro ubytovny). Stanovení odůvodněných nákladů na bydlení je složité. Např. nájem se stanovuje až do výše v místě obvyklé, přičemž tuto hranici vyhodnocují (stanovují) pracovníci Úřadu práce. Nastavení výše uznatelné podpory odráží situaci domácností v hmotné nouzi – zjednodušeně lze konstatovat, že se hradí podstatná část nákladů na bydlení nebo celé náklady na bydlení.

**Mimořádná okamžitá pomoc**

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázovou dávkou (jedno řízení pro jednu situaci), může být však poskytnuta i vícekrát za rok nebo i v jednom měsíci (např. u situace sociálního vyloučení). Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci pomáhá stát osobám s nízkými příjmy s úhradou jednorázových zpravidla náhlých výdajů, hledí vždy na co nejmenší ekonomickou náročnost   
a na nezbytnost požadované pomoci. Svým způsobem na “pomezí” mezi jednorázovou   
a opakující se pomocí je mimořádná okamžitá pomoc, která může být poskytnuta z důvodu “jiné vážné mimořádné události”, kvůli níž hrozí domácnosti ztráta bydlení nebo nezajištění základních životních potřeb. Výše mimořádné okamžité pomoci je v tomto případě   
až do 20násobku životního minima jednotlivce v rámci 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Tato úprava byla do zákona včleněna s účinností od 1. 7. 2022 v reakci   
na energetickou krizi a epidemii Covid.

Řízení o dávkách státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi vychází ze správního řádu. Zákon č. 117/1995 Sb. i zákon č. 111/2006 Sb. upravují některé specifické postupy. V roce 2024 nabíhají postupně do praxe úpravy postupů, které doprovázejí úpravy dalších právních předpisů. Tyto úpravy v maximální možné míře zavádějí procesní opatření, která vycházejí ze záměrů vlády České republiky postupně digitalizovat jednotlivé agendy.

**Podrobná analýza současných dávek a navrhované nové dávky včetně příkladů   
je obsažena v RIA.**

**Cíle a hlavní principy zákona o dávce státní sociální pomoci**

**Cíle dávky státní sociální pomoci**

Cílem je vytvoření adresné dávkové pomoci, která úspěšně cílí na řešení ohrožení příjmovou chudobou českých domácností a zároveň prostřednictvím vnitřních incentiv konstrukce motivuje klienty dávkového systému k řešení své nepříznivé příjmové situace a vymanění   
se ze závislosti nebo plné závislosti na dávkách vlastními silami. Navrhovaná dávka státní sociální pomoci (dále jen “DSSP”) klade důraz na “pobídku” klienta k zapojení se do zlepšení své příjmové situace, vytváří mu pro to předpoklady a odstraňuje překážky, které lze nyní detekovat u současných systémů (viz body zlomu v RIA). Dávková úprava “jde ruku v ruce” se záměrem transformace Úřadu práce. Cílem je v tomto směru odbřemenit Úřad práce zejména digitálními procesy od činností mnohdy mechanické administrace dávek tam, kde je to možné, a alokovat personální a odborné kapacity na vlastní poradenství a práci s klienty s cílem nabídnout jim podporu k vymanění se nebo snížení jejich závislosti na sociálním systému.

Digitalizace a s ní spojená centralizace aplikovaná ve větší míře na dávku DSSP přinese znatelné úspory v rámci pobočkové sítě Úřadu práce. Odhadujeme, že v průběhu následujících 4 let od zavedení DSSP se úspora počtu obsluhujících pracovníků v rámci dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi sníží o 13 – 19 %. Tyto úspory odrážejí potřebu změn   
v pobočkové síti, která bude více reflektovat potřeby klientů v oblasti poradenství. To znamená, že reálné úspory by mohly být vyšší, ale budou využity k nastavení nového trendu obsluhy klientů.

Pro efektivní fungování dávkové pomoci je klíčové, aby došlo k významnému administrativnímu zjednodušení a celkovému zpřehlednění dávek. Klient tak nebude muset zvažovat, na kterou dávku by mohl mít nárok, zabývat se dokládáním různých rozhodných skutečností pro jednotlivé uplatněné nároky. Cílem je jedna žádost o dávkovou podporu státu s úhradou nákladů domácnosti na bydlení, výchovu nezaopatřených dětí nebo živobytí. Přičemž pro tuto podporu bude domácnost dokládat jedny rozhodné skutečnosti (tam, kde nebude možné je sehrát digitální cestou), v jednom časovém období, případně jen při jejich změně. O dávce bude probíhat jedno řízení rámci něhož, bude na základě zákonem daným parametrů stanoveno, jaké skutečnosti a v jaké výši se promítnou do celkové výše dávky. V tomto směru půjde   
o vysoce adresnou podporu. Klíčové je, že DSSP není prostým souhrnem čtyř dosavadních příjmově testovaných opakujících se dávek, které de facto nahrazuje (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Jde o novou dávku, se zcela jinou konstrukcí, sestávající z jednotlivých složek, které odráží náklady domácností na bydlení, východu dětí a živobytí s tím, že do výše dávky se promítá vlastní aktivita domácnosti vyjádřená výší jejího příjmu z práce. Zároveň dávka odráží potřebu zajistit vyšší míru ochrany tzv. zranitelným domácnostem, což se promítá formou navýšených limitů uznatelných nákladů   
na bydlení a v upuštění od požadavku být pracovně aktivní.

Konstrukce dávky, spolu s využitím procesů digitalizace míří na odbavení cca 2/3 domácností v “automatizovaném režimu”, tj. předpokladem je podání žádosti o DSSP s tím, že následně   
by tito klienti měli být obslouženi bez významnějšího kontaktu s Úřadem práce. DSSP rozlišuje z hlediska konstrukce a přístupu domácnosti s příjmem nad 1,43násobku životního minima   
a pod 1,43násobek životního minima domácnosti. Pokud jde o klienty s příjmem pod 1,43násobek životního minima domácnosti, zde kontakt s Úřadem práce je naopak   
v pravidelných intervalech žádoucí, a to zejména s ohledem povinnost Úřadu práce zpracovat pro tyto klienty podpůrný plán, jehož prostřednictvím by měla být klientovi nabídnuta opatření, která postupně povedou ke snížení jeho závislosti na dávkové podpoře.

Cílem navrhované úpravy tedy je:

* zjednodušit a zpřehlednit dávkovou pomoc pro občany (po věcné i procesní stránce)
* podporovat (oceňovat) rodiny, které se snaží svoji situaci zlepšit (především prací, ale   
  i odpovědným přístupem k zajištění přiměřeného bydlení, případně výchově dětí)
* poskytovat dávkovou pomoc těm, kteří ji opravdu potřebují,
* postoupit v digitalizaci agend, která přispívá k destigmatizaci dávkové pomoci, snazšímu přístupu osob (rodin) k dávkové pomoci (cílí na non take-up), zvýšení efektivity a racionality fungování Úřadu práce (což vede k většímu prostoru pro práci s klientem, provázání dávek, sociální práce a sociálních služeb).

Navrhuje se vytvoření nové dávkové podpory rodin (domácností) prostřednictvím jedné dávky, která komplexně pomáhá rodinám v základních životních oblastech, kterými jsou výchova nezaopatřeného dítěte, živobytí rodiny a náklady na bydlení s tím, že se ve výši dávky rovněž zohledňuje pracovní aktivita. Dosavadní přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek   
na živobytí a doplatek na bydlení se ruší a namísto nich se vytváří dávka státní sociální pomoci.

Současně s návrhem zákona o DSSP se předkládá návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o dávce státní sociální pomoci, který věcně a legislativně-technicky reaguje na změny vyplývající ze zavedení dávky státní sociální pomoci. Kromě úprav v zásadě legislativně-technického charakteru tento zákon výrazněji vstupuje do zákona   
č. 117/1995 Sb. (vedle ponechání úpravy rodičovského příspěvku, porodného a pohřebného   
se upravuje řízení o těchto dávkách směrem k digitalizaci). V zákoně č. 111/2006 Sb.   
se ponechává úprava mimořádné okamžité pomoci a sociální práce. Nově se umožňuje poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc z moci úřední. Návrh úpravy DSSP doprovází dílčí změny mnoha zákonů, které vázaly podmínky na rušené dávky státní sociální podpory nebo pomoci v hmotné nouzi. V těchto případech se navrhuje vázat podmínky v jiných právních úpravách na DSSP podle přítomnosti klíčové složky, viz dále k principům.

**Hlavní principy dávky státní sociální pomoci**

Navrhuje se nová dávková podpora rodin (domácnosti) prostřednictvím jedné dávky namísto dosavadních čtyř (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek   
na bydlení), která je cílena na pomoc rodinám v základních životních oblastech, kterými jsou výchova nezaopatřeného dítěte, živobytí rodiny, náklady na bydlení, a to s bonifikací pracovní aktivity. DSSP je složena ze čtyř složek (bydlení, živobytí, dítě, pracovní bonus). Přispívat lze na všechny nebo jen na některé z nich podle toho, jaké jsou konkrétní podmínky rodiny. Dávka je pro celou rodinu (domácnost), žádat může kterýkoliv člen domácnosti. Celkovou výši DSSP tvoří součet částek jednotlivých složek, které zohledňují počet členů domácnosti, které splní podmínky pro započtení do výše složek. Nesplní-li některý z členů domácnosti tyto podmínky (např. pobytovou podmínku, pracovní aktivitu, je-li po ní vyžadována), je komponenta vypočtena se zohledněním tohoto člena domácnosti, ale výše složky je krácena podílem   
na celkovém počtu členů domácnosti.Dávkové agendy jsou postupně digitalizovány. Navrhovaná úprava je na digitalizaci “založena”, což bude mít pozitivní vliv na Úřad práce, který se v současné době potýká s velkou přetížeností v důsledku neobsazených služebních míst nebo v důsledku zavedení dávek pro občany přicházející z Ukrajiny zasažené ozbrojeným konfliktem. Nicméně nelze opominout celkovou náročnost administrace velkého množství odlišných dávkových agend. Navrhovaná úprava má pozitivní dopad na klienty, jak z hlediska zpřehlednění, zjednodušení, tak i celkové “uživatelské přívětivosti”, pokud jde o uplatnění nároku. Navrhovaná úprava navazuje na dosud učiněné kroky v oblasti digitalizace jednotlivých agend[[1]](#footnote-2), odstraňuje byrokratické bariéry, digitalizace procesů umožňuje automatizovat administraci dávky, maximalizuje využití datové základny státu. Vedle věcné změny dávkové pomoci proto návrh výrazně mění dosavadní procesní pravidla.

Základní podmínkou nároku na DSSP celé rodiny (domácnosti) je **majetkový test**; ostatní podmínky nároku včetně příjmového testu ovlivňují výši jednotlivých složek a tím i celkovou výši DSSP. U hodnocení majetku se navrhuje, aby překážkou nároku na DSSP nebyl majetek skládající se z vlastní nemovitosti užívané k trvalému bydlení a po určité období jedné další nemovitosti k bydlení nebo rekreaci. Dále se jako majetek hodnotí dvoustopé motorové vozidlo v počtu jedno na osobu nejvýše však dvě na domácnost. Za majetek se rovněž budou považovat finanční prostředky, které má osoba/domácnost k dispozici v hotovosti nebo na bankovních účtech. Hraniční výše těchto finančních prostředků se navrhuje poměrně vysoko a bude odvislá od počtu členů domácnosti. Není účelem, aby na DSSP nedosáhli lidé, kteří se chovali hospodárně (např. odkládali spotřebu) a mají uspořeny určité finanční prostředky. Za finanční majetek nebude považován výčet finančních produktů podporovaných státem. Pokud majetek přesáhne stanovenou limitní hranicí, nebude nárok na DSSP po dobu 6 měsíců od zamítnutí žádosti nebo od odejmutí DSSP. Smyslem této úpravy je zabránit účelovému jednání (např. aby nebylo možné se uspořených finančních prostředků “zbavit”, např. převést je na bankovní účet jiné osoby mimo domácnost, a další měsíc opět nárok na dávku požadovat). Navrhuje se, aby se vlastnictví majetku prohlašovalo. Úřad práce bude moci zkontrolovat pravdivost údajů z katastru nemovitostí, registru vozidel a ověření zůstatku na účtu u bank. Součástí prohlášení členů domácnosti o majetku bude i prohlášení, že v posledních 12 měsících před podáním žádosti o DSSP majetek nezcizily ani nepřevedly vlastnictví nemovitosti na jiné osoby, které nejsou členové domácnosti. Ustanovení o majetku vychází z premisy, že dávková pomoc   
by neměla být směrována rodinám, které ji vzhledem ke svému majetku nepotřebují, a přitom s využitím možnosti digitálního přístupu nekomplikovat ostatním potřebným rodinám přístup k dávkové pomoci. Podrobnější majetkový test se bude provádět u domácnosti, která bude mít příjem pod 1,43násobek životního minima domácnosti, resp. tam, kde bude částka na živobytí dané osoby vyšší než 0. U této domácnosti se bude vypracovávat podpůrný plán na základě zjištění a posouzení sociálních, majetkových a příjmových poměrů členů domácnosti, jejich schopností, dovedností a možností zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Pokud domácnost bude vlastnit majetek, který by mohl být využit k navýšení příjmu, budou v podpůrném plánu popsány kroky, jak tohoto cíle dosáhnout. Plnění/neplnění kroků bude mít vliv na výši složky živobytí.

Snaha a pracovní aktivita (výdělečná činnost aspoň 30 hodin měsíčně, samostatná výdělečná činnost nebo evidence uchazečů o zaměstnán) osob, u kterých je důvodné snahu a aktivitu požadovat. Obdobně jako v systému pomoci v hmotné nouzi i nová úprava vymezuje okruh zranitelných osob, kterých se podmínka pracovní aktivity netýká (např. z důvodu věku nebo zdravotního stavu).

DSSP je pojata komplexně, je zacílena na pomoc v oblasti bydlení, živobytí, výchovy dítěte   
i pracovní aktivity. Proto musí být ve vztahu k právním předpisům EU, kterými je Česká republika vázána, a k mezinárodním smlouvám, stanoven osobní rozsah pro jednotlivé složky, a to podle jednotlivých závazků, kterými je Česká republika vázána. Blíže k této problematice v bodě 3. obecné části důvodové zprávy (Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána).

Další skutečností, která je relevantní jak z hlediska počtu členů domácnosti, tak z hlediska výše DSSP/jejích jednotlivých složek, je **příjem domácnosti.** Rozhodné příjmy, které zákon o DSSP definuje, vycházejí primárně z taxativního výčtu příjmů zákona č. 117/1995 Sb. ověřeného dlouhodobou praxí. Podle zákona o daních z příjmů se jedná o příjmy, které jsou tzv. zdaňované příjmy, tj. příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a dále některé příjmy osvobozené od daně z příjmů, které v jistém smyslu příjem nahrazují (typicky např. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, náhrada mzdy nebo platu atd.). Při zjišťování výše rozhodných příjmů budou v maximální možné míře využity procesy automatizace a digitalizace, které v této oblasti již započaly u dávek státní sociální podpory.   
V DSSP bude na tyto “cesty” navázáno tak, aby bylo co největší množství příjmů možné zjišťovat cestou “sehrávání” s využitím nástrojů, kterými disponuje Úřad práce nebo MPSV   
v rámci svých informačních systémů (např. registr zaměstnavatelů, případně speciální digitální rozhraní s dalšími subjekty). Smyslem těchto nástrojů je jednak administrativní zjednodušení pro klienty (klient “pověří” Úřad práce, aby si některé příjmy ověřil sám) a rovněž větší míra efektivity procesů i pro samotný Úřad práce a jeho zaměstnance.

U pojmu **domácnost** (analogie společně posuzovaných osob) vychází navrhovaná úprava zejména ze vzájemných vyživovacích povinností, společného užívání bytu (u osob, které nemají vyživovací povinnost) a společného hospodaření. Navrhovaná úprava staví na úpravě zákona č. 110/2006 Sb., a to s drobnými odchylkami, které se týkají zletilých nezaopatřených dětí a jejich rodičů. Vzhledem k tomu, že úpravu zákona č. 110/2006 Sb. využívá rušený příspěvek na bydlení i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, bude většinově kontinuita v tom, jak je nahlíženo na osoby, které se hodnotí společně (nově členové domácnosti/společně posuzované osoby). Rovněž bude zajištěna kontinuita v tom, které dítě se považuje   
za nezaopatřené, protože nezaopatřenost dítěte se odkazuje na zákon č. 117/1995 Sb., kde   
se nově upravuje skutečnost, že nezletilé dítě po dovršení povinné školní docházky, které   
je registrováno v evidenci uchazečů o zaměstnání, není nezaopatřené dítě, neboť má stejné povinnosti, jako jakýkoliv jiný uchazeč o zaměstnání. Stanoví se pravidla pro posuzování domácnosti v některých specifických “rodinných” situacích a konstelacích. Reflektuje se skutečnost, že mnoho dětí žije pouze z jedním z rodičů, ať již jde o rodiče rozvedené nebo nesezdané, že rodiče mohou mít různé modely péče, že některé osoby jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, žijí v pobytových zařízeních sociálních služeb apod. Nastavená pravidla pro stanovení domácnosti odráží praktické zkušenosti a snaží se zabránit některým problémům, které v současné době Úřad práce v případě některých rodin řeší při hodnocení okruhu společně posuzovaných osob.

**DSSP je tvořena jednou až čtyřmi složkami, kterými jsou bydlení, živobytí, dítě a pracovní bonus.**

Je důležité vnímat, že složky DSSP nejsou náhradou rušených dávek. V DSSP složky odráží záměr zohlednit ve výši dávky náklady, na které stát svou dávkovou podporou přispívá – bydlení, výchova nezaopatřených dětí a živobytí. Zohlednění konkrétní složky v DSSP   
je odvislé od stanovených podmínek. Celkově nelze složky a jejich výši nahlížet jako samostatnou částku, kterou se přispívá na náklady domácnosti v bydlení, při výchově dětí, živobytí, byť do jejich výpočtu vstupují parametry s těmito náklady (v porovnání s příjmy domácnosti) související. Podmínka pracovní aktivity členů domácnosti se promítá v každé složce specificky ve vazbě na způsob jejího stanovení a výpočtu.

**Složka bydlení**

Cílem složky bydlení je pomáhat domácnostem s úhradou nákladů na bydlení. Přitom   
se zvyšujícím se příjmem se zvyšuje podíl příjmů, který musí rodina na bydlení vynaložit. Pomoc bude poskytována osobám užívajícím byty (zkolaudované) a nebytové prostory (ubytovací zařízení, jiný než obytný prostor, registrované pobytové sociální služby a stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci, kterou užívá vlastník).

Pro započtení této složky je zapotřebí, aby alespoň jeden člen domácnosti měl písemný právní titul k bytu nebo nebytovému prostoru splňujícímu stanovené základní standardy a domácnost tento prostor/byt užívala k trvalému bydlení (tj. k dlouhodobému bydlení, není podmínka,   
že musí být v bytě/jiném prostoru hlášen trvalý pobyt). Obdobně jako dosud v zákoně   
č. 111/2006 Sb. jsou stanoveny určité minimální parametry, které musí splňovat nebytový prostor a nově i byt. Vychází se již ze zaběhnuté praxe, kdy u ubytovacích zařízeních musí být schválen krajskou hygienickou stanicí provozní řád, u jiného než obytného prostoru a rekreační stavby musí být schváleny stavebním úřadem tzv. standardy kvality bydlení podle stavebních předpisů. U bytů se budou nově posuzovat jednoduché standardy kvality bydlení (např. funkční okna, dveře, toaleta), což bude převážně posuzovat zaměstnanec Úřadu práce. Pouze v případě podezření, že byt nesplňuje základní technické nebo hygienické standardy, bude o posouzení požádán stavební úřad nebo krajská hygienická stanice. Hodnocení standardů kvality bydlení   
u bytů se bude provádět jen v případech podezření, že byt standardy nesplňuje, ne u každého bytu. Současně je dán dostatečný časový prostor k odstranění závad, než by došlo k odejmutí dávkové podpory ve složce bydlení. Cílem je, aby dávková pomoc nepodporovala užívání zdravotně závadných a nevyhovujících prostorů a aby nejchudší obyvatelé nebyli do takových prostorů vytlačováni. Je-li v jednom bytě nebo nebytovém prostoru více domácností, částka složky bydlení se poskytne každé domácnosti, avšak ve výši příslušného podílu náležejícího dané domácnosti podle počtu členů v té dané domácnosti, a to i bez spojitosti, zda další domácnost o dávku žádá.

Dále je podmínkou, že náklady na bydlení rodiny přesahují definovanou část rozhodného příjmu a tato část není vyšší než uznatelné náklady na bydlení. Definovaná část rozhodného příjmu je stanovena jako součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30 s tím, že pokud podíl rozhodného příjmu a životního minima rodiny přesáhne hodnotu 2,0, část rozhodného příjmu se navýší o součin části rozhodného příjmu převyšující 2,0násobek výše životního minima rodiny a koeficientu 0,1. Tato část nesmí být vyšší než uznatelné náklady na bydlení. Tímto postupem se odstraní body zlomu při dosažení nulové výše složky.

Uznatelné náklady na bydlení tvoří součet nájemného (srovnatelných nákladů) a energetického paušálu u rodin s příjmem ve výši 1,43násobku životního minima rodiny a vyšším. U rodin s příjmem nižším, tj. do 1,43násobku životního minima rodiny, se namísto energetického paušálu započítají skutečně uhrazené náklady za plyn, elektřinu, náklady za dodávku tepla (dálkového vytápění), centralizovaného poskytování teplé vody a pevná paliva do výše maximálně však do 1,2násobku energetického paušálu. Vychází se z měsíčního průměru uznatelných nákladů na bydlení za období tří kalendářních měsíců předcházejících tři kalendářní měsíce, na které se dávka poskytuje.

Nájemné se započítává ve výši podle nájemní smlouvy (smlouvy o ubytování, podnájmu nebo jiného právního titulu) do maximální výše nájemního normativu u bytu, u nebytového prostoru do 80 % nájemního normativu. Vzhledem k tomu, že součástí nájemního normativu jsou   
i náklady za plnění poskytované s užíváním bytu s výjimkou nákladů za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizovaného poskytování teplé vody, které jsou součástí energetického paušálu, musí se i tyto náklady zohlednit. Zjistí-li Úřad práce kontrolou, že náklady na bydlení nejsou hrazeny nebo je hrazena jen jejich část, rozhodne o přeplatku, za dobu, kdy nebylo řádně hrazeno.

Jedná-li se však o užívání bytu na základě vlastnického práva nebo služebnosti nebo užívání družstevního bytu, je pro zachování srovnatelnosti nájemního a vlastnického bydlení stanoveno, že namísto nájemného se automaticky započtou stanovené srovnatelné náklady, které jsou jako dosud stanoveny podle počtu osob. Jedná-li se o vlastnické užívání nebytového prostoru, započítá se 80 % příslušného vlastnického paušálu.

Nájemní normativ a energetický paušál je stanoven vždy na jeden kalendářní rok nařízením vlády. Na základě analýzy dat o příjemcích příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení provedeném Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí se navrhuje nájemní normativ stanovit ve výši pátého decilu hodnot nájemného příjemců dávek za období leden až srpen předcházejícího roku s připočtením průměrné částky nákladů za služby poskytované s užíváním bytu podle dat Českého statistického úřadu (dále jen “ČSÚ”) (bez centrálního tepla a teplé vody). S ohledem na vývoj hospodářské situace v zemi může vláda v odůvodněných situacích zvolit i hodnotu čtvrtého nebo šestého decilu. Návrh vychází z dosavadní praxe a využívá největší datovou základnu skutečně doložených nákladů, která zajistí aktuálnost výše nákladů nájemného cílové skupiny domácností. Pátý decil je zvolen z důvodu, že se jedná o středovou hodnotu z celého souboru příjemců podpory na bydlení a představuje tak vhodnou hranici pro nastavení maximální uznatelné výše nákladů na bydlení vypočítanou přímo z reálných dat cílové skupiny. Vláda může na žádost obce, kterou obec řádně odůvodněnou zašle MPSV nejpozději do konce září, stanovit hodnotu nájemního normativu na úrovni čtvrtého nebo šestého decilu podle požadavku pro celou obec nebo pro požadovanou lokalitu. Tímto opatřením se vychází vstříc zástupcům obcí, kteří poukazují na skutečnost, že v rámci obce nebo v obci jako takové je významně odlišná výše nájemného než nájemní normativ, který je diferencovaný podle počtu osob a velikosti obce a nemůže postihnout místní odlišnosti.

Energetický paušál se stanoví podle skutečného vývoje nákladů na energie vyjádřeného příslušným indexem spotřebitelských cen podle údajů ČSÚ. Výše je diferencována podle počtu společně posuzovaných osob (maximálně 5 osob). S cílem umožnit aktuálně reagovat na možné zásadnější změny cen energií se navrhují možnosti určitých korekcí výše energetického paušálu. Dosavadní obdobná úprava v zákoně č. 117/1995 Sb. se osvědčila v praxi při řešení sociální situace domácností při energetické krizi v letech 2022 a 2023.

**Složka živobytí**

Cílem je přispět na výživu a základní osobní potřeby členů domácnosti, která má i přes svou snahu velmi nízké příjmy. Složka živobytí náleží domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima. Výše složky živobytí se rovná částce, o kterou převyšuje částka na životní potřeby osoby a osob s ní společně posuzovaných 70 % rozhodného příjmu. Jen částečný zápočet příjmu je dán skutečností, že součástí částky na životní potřeby nejsou náklady   
na bydlení.

Částka na životní potřeby činí u nezaopatřeného dítěte částku životního minima nezaopatřeného dítěte. U osob, které plní pracovní aktivitu anebo jsou zranitelnými, částku existenčního minima. Tuto částku lze navýšit v případě, že tyto osoby budou plnit cíle obsažené v podpůrném plánu. V podpůrném plánu se budou stanovovat jednotlivé cíle a plánované kroky k řešení nepříznivé sociální, majetkové a příjmové situace klientů jejich aktivním přístupem = větší participace na řešení situace v součinnosti s agendou zaměstnanosti, ověřování rozhodných skutečností, omezení přístupu k nelegální práci, řešení problematické finanční situace (exekuce apod.) a další překážky, které osobě neumožňují pracovat. Podpůrný plán bude rovněž navázán u klientů, kteří budou zároveň v evidenci uchazečů o zaměstnání, na individuální akční plán, jehož obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce. Součástí individuálního akčního plánu může být i institut veřejné služby, který zůstává zakotven   
v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Veřejná služba má vést k zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu nezaměstnanosti a mají objektivní nebo subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání a nepatří mezi zranitelné osoby z důvodu věku nebo zdravotního stavu.

V rámci inkluzivních opatření (např. problematika oddlužení, nepřiměřené bydlení) může tuto pomoc zajistit přímo pracovník Úřadu práce zejména ve spojitosti se sociální prací, pokud   
k tomu bude mít kompetence, nebo lze klienta nasměrovat na pomoc v rámci obce (sociální pracovník, sociální služby, neziskové organizace, poradny apod.). Při splnění opatření obsažených v podpůrném plánu bude částka na životní potřeby navýšena na životní minimum. Jestliže zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, navyšuje se částka na životní potřeby této osoby o částku stanovenou v prováděcím předpise k danému typu diety. Prováděcí předpis také stanoví odbornost lékaře, který je oprávněný k potvrzení potřeby příslušného typu diety.

**Složka dítě**

Cílem je přispět domácnosti s nezaopatřeným dítětem (nezaopatřenými dětmi), která se snaží zajistit svoji životní úroveň vlastními silami (lze-li to vyžadovat), na náklady související s výchovou nezaopatřeného dítěte (nezaopatřených dětí). Náleží domácnosti při příjmu   
do 4násobku částky životního minima.

Výše je dána součtem částek za každé nezaopatřené dítě v rodině (s určitými výjimkami). Diferencovaná výše částek složky dítě odráží odměnu za přičinění domácnosti vedoucí k vlastní finanční soběstačnosti a zároveň zohledňuje skutečnost, že se tato složka nezapočítává   
do příjmu a neovlivňuje výši dalších složek (oproti současnému přídavku na dítě pro účely příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi). Konstrukce složky podporuje zdravé funkce rodiny (aby chování rodičů bylo pozitivním příkladem pro děti). Složka dítě nenáleží (rovná se 0), jestliže je v domácnosti osoba neplnící podmínku pracovní aktivity, která není zranitelnou osobou. Po omezenou dobu nenáleží složka dítě také, jestliže byl některému z členů domácnosti uložen správní trest za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné předškolní/školní docházky podle zákona upravujícího přestupky. Nenáleží přitom částka složky dítě příslušející na dítě, které povinnou docházku neplní, částky na ostatní děti v domácnosti nejsou dotčeny.

Ve snaze operativně reagovat na vývoj nákladů na výživu a ostatní základní životní potřeby   
se vláda zmocňuje, aby částky složky dítě mohla zvyšovat nařízením k 1. lednu. Podmínkou zvýšení je růst nákladů na výživu a ostatní osobní potřeby vyjádřené růstem příslušného indexu spotřebitelských cen domácností celkem v období od posledního zvýšení (stanovení) částek složky dítě do září roku předcházejícího kalendářní rok, na který se mají částky zvýšit.

**Složka pracovní bonus**

Cílem je podpořit (odměnit) domácnosti, které se svojí pracovní aktivitou snaží zvýšit životní úroveň a motivovat je k pracovní aktivitě bonifikací odpovídající určitému podílu z dosaženého příjmu z této aktivity. Tato složka nemůže být součástí DSSP samostatně. Jedná se o aktivní složku dávky, která narozdíl od pasivních složek (reagujících na náklady), reaguje   
na přítomnost příjmu z pracovní aktivity v dané domácnosti. V principu jde o promítnutí zásluhovosti do mechanismu DSSP a zavedení motivace k práci a zvyšování si příjmu prací. Domácnosti s příjmy do 1,5násobku ŽM mají pracovní bonus ve výši 40 % z celkových příjmů z pracovní aktivity, od dosažení této hranice (kdy pracovní bonus tedy odpovídá i nejvyšším možným částkám) se částka snižuje.

**Rámcové informace o procesních ustanoveních**

O nároku na DSSP a její výši se rozhoduje ve správním řízení, ve kterém se aplikují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), pokud zákon o dávce státní sociální pomoci nestanoví jinak. Cílem je maximální zjednodušení správního řízení pro žadatele o DSSP a pro Úřad práce, který DSSP administruje. Zákon o dávce státní sociální pomoci upravuje řadu zvláštních procesních ustanovení umožňujících plně využít nových technologií v rámci postupující digitalizace státní správy. Přitom je zachován přístup k této dávkové pomoci i těm skupinám osob, které kompetencemi k využití digitálních kanálů nedisponují.

Zachovává se kontinuita v řízení o nepojistných sociálních dávkách a využívají se stávající personální a materiálně technické základny Úřadu práce a MPSV pro administraci DSSP.   
O nároku na DSSP, její výši a výplatě rozhoduje v prvním stupni Úřad práce, který má celostátní působnost. O rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu rozhoduje v prvním stupni MPSV. Zachovává se rovněž existující model odvolacího řízení. Rozhodnutí Úřadu práce přezkoumává MPSV, odvolání nemá odkladný účinek. Vyloučení odkladného účinku je ve prospěch žadatele o DSSP, který i v případě nesouhlasu se stanovenou výší DSSP, nezůstane zcela bez dávkové pomoci. Stanoví se, že proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu se nelze odvolat, ani je přezkoumat mimo odvolací řízení, neboť se jedná o svého druhu nenárokové “odstranění tvrdosti zákona”. Rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu je rovněž vyloučeno ze soudního přezkumu.

Řízení o DSSP bude zahajováno online podáním žádosti prostřednictvím Informačního systému o DSSP. Osoby s menší mírou digitálních dovedností mohou využít formu asistovaného podání na Úřadu práce nebo asistovaného podání u držitele poštovní licence, se kterým byla uzavřena veřejnoprávní smlouva. Počítá se s tím, že asistované podání bude možno učinit též mimo pracoviště Úřadu práce za přítomnosti oprávněné úřední osoby a za podmínek stanovených vnitřním předpisem Úřadu práce. Asistovaným podáním se rozumí situace, kdy žadatel přijde na pracoviště Úřadu práce/pošty a zaměstnanec mu zprostředkovává zadání skutečností rozhodných pro nárok na DSSP přímo do informačního systému MPSV. Není dotčena ani možnost, že klient pro účely podání žádosti a řízení o DSSP zplnomocní jinou osobu. Zjišťování skutečností rozhodných pro nárok na DSSP je pro-klientsky nastaveno tak, aby veškeré potřebné skutečnosti, které je nutno zjistit pro stanovení nároku na DSSP, a které jsou zároveň zjistitelné správním orgánem, nebyly vyžadovány od žadatele (např. výše příjmu ze závislé činnosti a ze samostatné výdělečné činnosti v rozhodném období, nezaopatřenost dítěte, výše zůstatku na účtech).

Účastenství v řízení je navrhováno tak, aby byla minimalizována administrativní zátěž v rámci správního řízení (výzvy, doručování apod.). Účastníkem správního řízení je pouze žadatel   
o dávku, který je po jejím přiznání rovněž jejím příjemcem. Pro účely řízení o přeplatku   
je účastníkem řízení rovněž člen domácnosti, případně další fyzická a právnická osoba, pokud tato osoba zavinila přeplatek na dávce. Rovněž může být účastníkem řízení zvláštní příjemce dávky, pokud byl ustanoven.

Co největší jednoduchost řízení o DSSP pro Úřad práce a účastníky řízení se odráží i v otázce vydávání rozhodnutí. Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí se bude doručovat do vlastních rukou prostřednictvím držitele poštovní licence nebo do datové schránky jen v určitých případech (v případě, že DSSP byla nepřiznána, byla odejmuta, výše DSSP klesla na nulu apod.) a jen těm, kteří nevyužívají klientskou zónu. Rozhodnutí se tímto způsobem nedoručuje   
vpřípadech, kdy je DSSP přiznána (v jakékoliv výši) nebo se výše DSSP mění na jakoukoliv výši vyšší než nula. Za den oznámení rozhodnutí o přiznání DSSP nebo změně její výše se považuje den, kdy byla příslušná finanční částka odepsána z účtu Úřadu práce. V těchto případech je rozhodnutí k dispozici a nahlédnutí v Informačním systému o DSSP, aby účastník řízení v případě potřeby mohl zjistit, z jakých podkladů správní orgán vycházel a jakým způsobem stanovil nárok na DSSP a její výši.

Proti rozhodnutí (bez ohledu na to, zda se doručuje nebo nikoli) je možné se odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení písemného rozhodnutí, resp. ode dne výplaty DSSP, což znamená ode dme odepsání z účtu Úřadu práce (v případech, kdy se DSSP přiznává nebo mění její výše). Byla stanovena delší než obvyklá odvolací lhůta, a to vzhledem k možné časové prodlevě mezi výplatou DSSP a dobou, kdy se DSSP dostane do dispoziční sféry příjemce.

Stejně jako v případě jiných nepojistných dávek, ani v případě DSSP nemají orgán státní sociální pomoci nebo účastníci řízení nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o DSSP.

Nárok na DSSPvzniká dnem splnění podmínek nároku na ni, nárok na výplatu DSSP vzniká dnem splněním podmínek nároku na DSSP a podáním žádosti o ni. DSSPse přiznává na dobu neurčitou. Pro stanovení nároku a výše DSSP se každé tři kalendářní měsíce zjišťují rozhodné příjmy a náklady na bydlení (pokud se náklady na bydlení nemění, nemusí je dokládat; příjem se dokládá vždy jednou za tři měsíce). Účastník řízení má povinnost ve lhůtě 8 dní hlásit všechny změny skutečností rozhodných pro nárok na DSSP a její výplatu. Touto právní úpravou má být dosaženo aktuálnosti stanovení nároku na dávku tak, aby byla co nejvíce zaručena její adresnost v reálném čase. U běžících dávek v situaci, kdy na základě rozhodných skutečností je stanovena výše DSSP 0 Kč, nárok na DSSP po dobu následujících tří kalendářních měsíců nezaniká.   
O této skutečnosti se vydá písemné rozhodnutí, aby bylo účastníku řízení zachováno právo bránit se opravným prostředkem. Nárok na DSSP zanikne teprve tehdy, kdy je výše DSSP 0 Kč ve čtyřech po sobě jdoucích kalendářních měsících. Touto právní úpravou je sledován zájem příjemce dávky, kdy např. z důvodu jednorázového zvýšení příjmu „vypadne“ z nároku   
na DSSP a bylo by zbytečně administrativně náročné, aby si v následujícím období musel znovu podávat žádost o DSSP, pokud jeho příjmy klesnou. Nárok na DSSP a její výplatu vzniká nejdříve za měsíc, ve které je žádost podána Úřadu práce. O DSSP nelze žádat zpětně, neboť účelem DSSP je pomoc v aktuální finanční a sociální situaci rodiny, a nikoliv situace minulé. Zákon o dávce státní sociální pomoci obsahuje pravidla pro postup při změně ve složení domácnosti nebo jiných skutečností rozhodných pro nárok na DSSP nebo její výši, pro situace, kdy je plně nárok na DSSP jen po část kalendářního měsíce apod.

Stejně jako další dávkové předpisy stanoví i zákon o dávce státní sociální pomoci povinnosti žadatelů, příjemců a dalších osob a důsledky plynoucí z jejich neplnění. Přebírá se zažitá praxe.

DSSP se vyplácí tzv. zpětně (po uplynutí měsíce, za který náležela, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který náležela). Zajišťuje se tím odpovědné zhodnocení nároku   
na DSSP a její výši. DSSP vyplácí Úřad práce v české měně, preferovanou formou je výplata na bankovní účet určený příjemcem. Pro odůvodněné případy se zachovává možnost výplaty poštovní poukázkou. V případě této formy výplaty hradí náklady příjemce DSSP, obdobně jako v případě dávek důchodového pojištění. Preference výplaty na bankovní účet bere v potaz pokrytí populace bankovními účty a jejich využívání, administrativní náklady na straně Úřadu práce. Zákon o dávce státní sociální pomoci obsahuje rovněž pojistku proti neekonomickému vyplácení “korunových” částek, tj. situaci, kdy výplata těchto malých částek by byla neúměrně ekonomicky náročná. Jsou stanovena pravidla pro to, kdo je příjemcem DSSP, stanoví   
se podmínky pro ustanovení zvláštního příjemce, pokud dosavadní příjemce DSSP nemůže DSSP přijímat nebo ji využívá v rozporu s jejím účelem apod.

Pro účely řízení o DSSP zřizuje/vede/spravuje MPSVInformační systém o DSSP, který   
je agendovým informačním systémem. Součástí Informačního systému MPSV jsou datové zdroje a komunikační infrastruktura, včetně rozhraní pro komunikaci s účastníky řízení   
a dalšími povinnými osobami. Specifikaci komunikace prostřednictvím informačního systému stanoví vyhláška. Státní orgány, právnické a fyzické osoby jsou povinny na výzvu příslušného orgánu poskytovat bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu. Příslušné orgány jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování   
o DSSP a její výplatě včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o DSSP, jsou součástí Integrovaného informačního systému práce a sociálních věcí. Příslušné orgány jsou povinny zajistit uložení všech údajů   
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů, a všech písemností   
a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o DSSP po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o DSSP, její výplatě a kontrole a poskytuje tento aplikační program příslušným orgánům. Tyto orgány jsou povinny při řízení o DSSP, při její výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.

Informační systém je definován tak, aby bylo patrné, že jde o tzv. agendový informační systém podle zákona o základních registrech a že jeho součástí jsou data nezbytná po řízení o nároku   
na DSSP, i komunikační struktury, prostřednictvím kterých Úřad práce komunikuje jak   
s účastníky řízení, tak s třetími osobami, a to za účelem řízení o nároku a výši DSSP (přičemž řízením se rozumí proces od zahájení řízení podáním žádosti až do pravomocného skončení   
a rovněž všechny úkony činěné v průběhu pobírání DSSP v rámci přehodnocování nároku   
na DSSP a její výši). Informační systém zahrnuje nejen technologickou infrastrukturu, ale   
i organizační procesy a procedury, které jsou nezbytné pro zabezpečení výše uvedených funkcí. Specifikace komunikace (ze strany Úřadu práce vůči účastníkům řízení i vůči „třetím stranám“, ze strany účastníků řízení a třetích stran vůči Úřadu práce) je stanovena prováděcím právním předpisem. Obdobně je tomu dnes u dávek státní sociální podpory, kdy se vyhláškou specifikuje komunikace pro účely výměny rozhodných skutečností týkající se např. dodavatelů energií   
či zaměstnavatelů. Stanovuje se povinnost součinnosti pro vyzvané osoby (státní orgány, a další osoby) v podobě bezplatného poskytnutí tzv. rozhodných skutečností. Stanovuje se oprávněnost příslušných orgánů státní sociální pomoci (Úřad práce a MPSV) ke zpracování osobních údajů a dalších nezbytných údajů k rozhodování o DSSP a její výši, pravidlo pro ukládání takových údajů. MPSV bude zajišťovat aplikační podporu pro řízení o DSSP. Jestliže státní orgány a další osoby mohou sdělit údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu jen za podmínky, že byly pro sdělení takových údajů zbaveny mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených údajů mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim Úřad práce písemně sdělil, že osoba, jíž se takové údaje týkají, dala písemný souhlas k tomu, aby státní orgány a další osoby sdělily Úřadu práce uvedené údaje. Stanoví se tak, že pokud jsou některé subjekty vázány ve svých agendách mlčenlivostí, pak jsou pro účely zjišťování rozhodných skutečností v rámci řízení o nároku na DSSPtétomlčenlivosti zbaveny. Stanoví se rovněž povinnost mlčenlivosti zaměstnanců orgánů státní sociální pomoci o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v řízeních o DSSP.

Specificky je upraveno doručování. V řízení o DSSP se účastníkům řízení a členům domácnosti písemnost doručuje elektronicky (dále jen „elektronické doručení), pokud není stanoveno jinak. Jedná se o speciální právní úpravu, která reflektuje navržené možnosti komunikace klientů s Úřadem práce prostřednictvím informačního systému MPSV. Úřad práce doručuje písemnosti prostřednictvím Informačního systému o DSSP. Dokument, který byl dodán prostřednictvím informačního systému, je doručen okamžikem, kdy se do Informačního systému o DSSP přihlásí účastník řízení nebo člen domácnosti, kterému je doručovaná písemnost adresována. Nepřihlásí-li se do informačního systému adresát písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána prostřednictvím informačního systému, považuje se tato písemnost za doručenou uplynutím posledního dne této lhůty. Pokud má adresát zpřístupněnu datovou schránku, doručují se mu taxativně vyjmenované druhy rozhodnutí a výzvy ke splnění povinností podle zákona současně i do datové schránky, účinky doručení v tomto případě nastávají okamžikem, kdy je považována za doručenou do datové schránky podle zákona o elektronických úkonech. Adresát písemnosti je o jejím dodání prostřednictvím informačního systému informován zprávou na adresu elektronické pošty a zprávou na telefonní číslo uvedené v základních registrech nebo na adresu elektronické pošty a telefonní číslo, které sdělil Úřadu práce. Jedná se o notifikaci skutečnosti, že byla Úřadem práce odeslána ve věci správního řízení o DSSP nějaká písemnost. Pokud není elektronické doručení možné, např. proto, že účastník řízení nemá elektronickou identitu pro vstup do informačního systému a k podání žádosti využil formu asistovaného podání, je písemnost doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Doručováno do vlastních rukou je pouze v případech výslovně stanovených tímto zákonem (taxativně vyjmenovaný druh rozhodnutí ve věci DSSP, výzva ke splnění povinnosti podle zákona) a týká se těch osob, které nebudou využívat klientskou zónu. Pokud jiným osobám než účastníkům řízení nebo členům domácnosti nebo jejich zmocněncům nelze doručit písemnost prostřednictvím Informačního systému o DSSP, doručuje se podle příslušných ustanovení správního řádu o doručování.

V každém zahájeném řízení se vede spis, a to pouze v elektronické podobě v rámci informačního systému DSSP. Spis je tvořen zejména podáním, protokoly, záznamy, důkazními prostředky, rozhodnutími a dalšími písemnostmi, které se vztahují k dané věci. Do spisu mají přístup oprávněné úřední osoby, nahlížet do něj mohou pouze účastník řízení a člen domácnosti   
v rozsahu jeho týkajících se údajů, případně zástupci těchto osob. V případě podání v listinné podobě orgán provede prostou kopii tohoto podání do elektronické podoby a založí tuto kopii do spisu. Vylučuje-li povaha dokumentu nebo důkazního prostředku konverzi do elektronického podoby, uschová orgán dokument nebo důkazní prostředek a ve spise o tomto uložení vyznačí záznam.

Pro lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci DSSP se použijí ustanovení správního řádu. Výslovně se stanoví, kdy lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Je upraveno stavění lhůty pro vydání rozhodnutí z důvodu, kdy orgán státní sociální pomoci nemůže činit další úkony v řízení   
z důvodu, že čeká na splnění výzvy k doložení skutečností rozhodných pro stanovení nároku na DSSP a její výši.

Stanoví se pravidlo (výjimka) pro místní příslušnost správního soudu z důvodu celostátní působnosti Úřadu práce, který rozhoduje o DSSP v prvním stupni. K řízení ve správním soudnictví je místně příslušný soud, v jehož obvodu je bydliště účastníka řízení, který se domáhá soudní ochrany a kterému bylo adresováno rozhodnutí Úřadu práce v prvním stupni nebo kterému bylo jinak zasaženo do jeho práv.

Stejně jako současná tak i navrhovaná úprava nemá žádné dopady na rovnost mužů a žen a není ani v rozporu se zákazem diskriminace. O DSSP může požádat každý a pokud splní zákonem stanovené podmínky, které jsou pro všechny stejné, DSSP mu může být poskytnuta.

# 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 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 a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Předkládaného návrhu jako celku se dotýkají zejména tyto předpisy práva EU:

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie,
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze   
  z důvodu jejich státní příslušnosti,
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení,
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS,
* Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty,
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011   
  o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/66/EU ze dne 15. května 2014   
  o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení   
  v rámci společnosti
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016   
  o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků nebo vzdělávacích projektů a činnosti au-pair
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021   
  o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Návrhu se dotýká rovněž doporučení Rady ze dne 30. ledna 2023 o přiměřeném minimálním přijmu zajišťujícím aktivní začlenění (2023/C41/01) a v širším kontextu také doporučení Rady ze dne 16. června 2022 ohledně zajištění spravedlivé transformace na klimatickou neutralitu (2022/C 243/04).

Osobní rozsah navrhované úpravy vychází z principu teritoriality nepojistných dávek. DSSP bude poskytována pouze osobám, které jsou významným způsobem spjaty s územím České republiky. Spjatost je vyjádřena určitým typem pobytového oprávnění, resp. právem pobytu   
a bydlištěm na území České republiky. Nejčastěji půjde o kombinaci trvalého pobytu (bez ohledu, zda jde o občana České republiky nebo cizince) a bydliště. Dále je třeba zajistit vstup   
do systému dávkové podpory státní sociální pomoci také osobám bez trvalého pobytu, kterým jejich práva vyplývají z nejrůznějších mezinárodních právních aktů, kterými je Česká republika vázána, (právní akty Evropské unie a mezinárodní smlouvy.). Ve výše jmenovaných mezinárodních právních aktech jde o zohlednění principu tzv. rovnosti nakládání v daných oblastech sociálního zabezpečení. S ohledem na to, že dávka státní sociální pomoci se bude skládat z jednotlivých složek reagujících na odlišné sociální události, navrhuje se osobní rozsah “rozdělit”. Rozdělení v zásadě reflektuje skutečnost, že princip rovnosti nakládání   
je v mezinárodních právních aktech zohledněn v různých oblastech sociálního zabezpečení   
či pomoci a je tedy možné, aby jednotlivé komponenty dávky spadaly pod aplikaci různých evropských předpisů. Rozdělením osobního rozsahu podle jednotlivých složek DSSP bude stanoveno, která složka je relevantní z hlediska tzv. koordinace dávek sociálního zabezpečení a která nikoli. Vzhledem k tomu, že cílem složky dítě je kompenzovat náklady spojené   
s výchovou dětí, bude “koordinována”, zatímco ostatní složky koordinaci systémů sociálního zabezpečení podléhat nebudou vzhledem k jejich odlišnému charakteru[[2]](#footnote-3). Skutečnost přímé aplikovatelnosti evropské legislativy a tedy její “přednosti” před vnitrostátní úpravou   
je zdůrazněna již v úvodním ustanovení zákona o dávce státní sociální pomoci.

Navrhovaná úprava je v souladu s předpisy EU, judikaturou soudních orgánů EU, obecními právními zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a není tedy s nimi v rozporu.

# Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopadů na ochranu práv dětí a dopadů na životní prostředí

Rozpočtové dopady lze na základě dostupných informací od příjemců odhadnout v rozptylu -4,53 % až +41,01 %. Velké rozmezí je dáno automatizací nároku na všechny složky dávky, zatímco dnešní příjemci žádají pouze o některé dávky, přestože mají nárok i na jiné. Celkové rozpočtové odhady se tak ve srovnání se současným systémem pohybují v rozmezí daném hodnotami -0,9 mld. Kč +8,2 mld. Kč, přičemž parametrické nastavení dávek systém neprodražuje (blíže RIA).

Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou změnu v dávkové podpoře, která má být řešena primárně digitálně a automatizovaně, je nezbytné s předstihem připravit aplikační podporu tohoto dávkového systému. Předpokládá se náklad zhruba 130 mil. Kč.

Digitalizace a s ní spojená centralizace aplikovaná ve větší míře na dávku DSSP přinese znatelné úspory v rámci pobočkové sítě Úřadu práce. Odhadujeme, že v průběhu následujících 4 let od zavedení DSSP se úspora počtu obsluhujících pracovníků v rámci dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi sníží o 13 – 19 %. Tyto úspory odrážejí potřebu změn   
v pobočkové síti, která bude více reflektovat potřeby klientů v oblasti poradenství. To znamená, že reálné úspory by mohly být vyšší, ale budou využity k nastavení nového trendu obsluhy klientů.

Navrhovaný právní stav systému nepojistných sociálních dávek nezakládá specificky odlišné podmínky pro příjemce dávek s ohledem na jejich zdravotní postižení nebo příslušnost   
k národnostní menšině v porovnání se současným právním stavem. Hlediskem nároku na dávky je potřebnost pomoci v zákonem definovaných sociálních situacích, bez ohledu na výše uvedené, pokud jde o žadatele nebo jeho domácnost.

Návrh nebude mít dopad na ochranu práv dětí nebo životní prostředí. Vliv na životní prostředí může být v zásadě pozitivní v návaznosti na digitalizaci agendy, tj. menší potřebě osobního jednání na pracovišti Úřadu práce, menšímu objemu tištěných dokumentů apod. Podobně lze předpokládat pozitivní dopady na osoby se zdravotním postižením, které jsou v DSSP brány   
za zranitelné osoby a mají tak určitou úlevu od některých podmínek nároku.

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

Údaje o žadatelích a příjemcích všech současných dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi jsou nyní součástí informačního systému dávek státní sociální podpory   
a pomoci v hmotné nouzi MPSV a jejich ochrana je zajištěna stejně jako v případě ostatních citlivých a osobních údajů, které jsou v současné době v tomto systému evidovány právě pro účely ostatních nepojistných dávkových systémů. Do DSSP se transformují 4 současné dávky (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Již nyní jsou tedy osobní údaje žadatelů a příjemců o dávky evidovány a zpracovávány v informačním systému MPSV. V rámci DSSP se tedy jedná o zpracovávání již existujících osobních údajů evidovaných v rámci dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Zákon č. 117/1995 Sb. i zákon č. 111/2006 Sb. zakotvuje souhlas oprávněné osoby/společně posuzovaných osob se zjišťováním osobních údajů, a to ve vazbě na výčet tzv. rozhodných skutečností, který tvoří náležitosti žádosti. Stejně tak je souhlas oprávněné osoby a osob společně posuzovaných součástí zákona o dávce státní sociální pomoci. Zpracování osobních údajů bude vždy podloženo souhlasem. Nově se explicitně nad rámec osobních údajů zpracovávaných dnes pro účely zákona č. 117/1995 Sb. a zákona č. 111/2006 Sb. rozšiřuje okruh údajů, které bude žadatel o dávku za domácnost prohlašovat. Bude se jednat o informaci, zda domácnost vlastní kromě stavby (kterou členové domácnosti užívají ke svému bydlení) ještě další stavbu pro bydlení nebo stavbu pro rodinnou rekreaci a dále zda domácnost vlastní více než dvě dvoustopá motorová osobní vozidla na celou domácnost. Úřad práce bude mít možnost ověřit si uvedené údaje v katastru nemovitostí nebo registru vozidel. Navržená úprava např. neznamená, že by katastr nemovitostí měl svévolně sdělovat Úřadu práce veškeré informace týkající se klientů a jejich nemovitostí, ale pouze na základě výzvy Úřadu práce splní zákonnou povinnost odpovědět na dotaz, který hodnotí nárok na DSSP a ověřuje rozhodné skutečnosti tvrzené žadatelem nebo příjemcem dávky. Navržená úprava tak umožní operativně zajistit ověření skutečností, které tvrdí sám žadatel/příjemce o svých majetkových poměrech.

Dalším údajem, o který se rozšiřují osobní údaje a jež bude nově prohlašovat žadatel o DSSP nebo její příjemce, bude informace, zda peněžní prostředky domácnosti nepřesahují zákonem stanovenou výši. Zákon č. 111/2006 Sb. již nyní zakotvuje povinnosti peněžitých ústavů poskytovat údaje o bankovních účtech. Zákon č. 117/1995 Sb. takovou úpravu neobsahuje. Znamená to, že osobní údaje – informace o stavu a změnách na účtech – bude moci banka elektronicky poskytnout orgánu státní sociální pomoci na základě žádosti. Tato úprava se vedle zákona o dávce státní sociální pomoci promítá i do zákona o bankách. Úprava neznamená,   
že by banky měly svévolně sdělovat Úřadu práce veškeré informace, týkající se klientů, ale pouze splní zákonnou povinnost odpovědět na dotaz Úřadu práce, který hodnotí nárok na DSSP a ověřuje rozhodné skutečnosti tvrzené žadatelem a příjemcem dávky. Navržená úprava tak umožní operativně zajistit ověření skutečností, které tvrdí sám žadatel/příjemce o svých majetkových poměrech. Banky budou povinny na žádost Úřadu práce sdělit údaje o číslech účtů, o jejich stavu a změnách.

Výše uvedené informace prohlášené žadatelem budou evidovány v systému Informačním systému DSSP a bude s nimi pracováno pouze z titulu nároku na DSSP. V Informačním systému DSSP budou skutečnosti, které byly získány na základě zpracování údajů o dávce, a všech pravomocně ukončených správních řízení o dávce, uchovány/uloženy po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do Informačního systému DSSP.

Zpracování osobních údajů bude prováděno zejména na základě zákonných povinností   
či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenou právními předpisy, které upravují činnost, resp. nezbytnou pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy.

MPSV je správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a při zpracování údajů postupuje v souladu s tímto nařízením.

# Zhodnocení korupčních rizik

Navrhované úpravy nejsou spojeny s výraznými korupčními riziky.

# Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu

Navrhované úpravy nebudou mít negativní dopady na bezpečnost a obranu státu. Naopak mohou přispět k podpoře sociálního smíru v České republice.

**8. Zhodnocení dopadů na rodiny, zejména s ohledem na plnění funkcí rodiny, s ohledem na počet vyživovaných členů, na případnou přítomnost hendikepovaných členů a rodiny samoživitelů, rodiny se třemi a více dětmi a další specifické životní situace, dále s ohledem na posílení integrity a stability rodiny a posílení rodinné harmonie, lepší rovnováhy mezi prací a rodinou a na posílení mezigeneračních a širších příbuzenských vztahů.**

Návrh má dopad na rodiny.

1. *Na které typy rodin návrh cílí a v kterých funkcích je oceňuje a podporuje?*

Návrh cílí na rodiny s dětmi i bez nich. V případě rodin s dětmi cílí na rodiny úplné i na neúplné. Návrh se dotýká zejména funkce ekonomicko-zabezpečovací, neopomíjí ani funkci socializačně-výchovnou.

1. *Posiluje návrh společenské a ekonomické ocenění plnění funkcí rodiny, zejména   
   s ohledem na počet vyživovaných členů?*

DSSP reaguje na získaný příjem rodiny jejím navýšením, také pozitivně reaguje na počet osob včetně dětí v rámci jedné rodiny.

1. *Bere návrh v úvahu, podporuje a oceňuje také rodiny se specifickými potřebami, případně zahrnuje prevenci ekonomických a sociálních problémů těchto rodin?*

Určité specifické potřeby návrh zohledňuje, např. nákladné dietní stravování nebo potřebu péče o malé dítě nebo závislého člena rodiny.

1. *Respektuje návrh rozmanitost rodin?*

Návrh respektuje rozmanitost rodin, v tomto ohledu je návrh nediskriminační, respektující volbu každé rodiny. Ve vymezení rodiny (resp. domácnosti) návrh respektuje rozmanitost, neboť zahrnuje “klasické” i “méně klasické/jiné” uspořádání (stejnopohlavní páry, vícegenerační rodiny, patchworkové rodiny, rodiny nesezdaných párů apod.).

1. Z*nevýhodňuje návrh daného opatření některé typy rodin nebo jejich členy?*

Návrh žádný typ rodiny neznevýhodňuje, typ rodiny nijak nepodmiňuje nárok na DSSP, negativně nezasahuje do její výše.

1. *Posiluje návrh integritu a stabilitu rodiny?*

Návrh primárně cílí do oblasti ekonomické stability rodiny, nepřímo tak může přispívat k větší integritě a stabilitě rodiny.

1. *Posiluje návrh rovnováhu mezi prací a rodinou?*

Návrh do otázek rovnováhy mezi prací a rodinou nezasahuje. V širším kontextu lze uvést,   
že návrh má pozitivní vliv na snížení administrativního zatížení rodin (žádajících o DSSP   
či ji pobírajících) ve smyslu snížení časové zátěže při prokazování rozhodných skutečností.

1. *Podporuje návrh vzájemnou odpovědnost členů rodiny a mezigenerační a širší příbuzenské vztahy?*

Návrh podporuje vzájemnou odpovědnost členů rodiny (např. rodičovská odpovědnost v oblasti plnění povinné školní docházky, vyživovací povinnost). Ekonomická stabilita rodin může   
v širším kontextu přispět i k podpoře mezigeneračních a širších příbuzenských vztahů.

1. *Motivuje návrh k aktivní spolupráci a participaci v rámci občanské společnosti   
   ve smyslu ochrany důstojnosti a autonomie rodiny?*

Návrh významně zohledňuje aktivitu a participaci jednotlivých členů rodiny (domácnosti)   
na řešení nepříznivé sociální situace spojené s nedostatkem finančních prostředků   
na zabezpečení bydlení, výchovy/výživy dětí nebo živobytí. Návrh motivuje nezaopatřené děti k výkonu výdělečné činnosti (tím, že jejich příjem z výdělečné činnosti není brán pro účely DSSP v potaz), tj. aktivní participaci na trhu práce. Zlepšuje tak jejich vyhlídky pro jejich budoucí výdělečnou činnost.

**9. Zhodnocení územních dopadů, včetně dopadů na územní samosprávné celky**

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady na územní samosprávní celky.

# 10. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se Zásadami pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy

Navrhované právní úpravy byly vyhodnoceny vzhledem k následujícím zásadám:

1. Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)

Návrh zákona o státní sociální pomoci v této oblasti pokračuje s přirozeným   
a postupným přechodem na digitální formu komunikace a snížení administrativních nákladů státu. Současně umožňuje žadateli o dávku pohodlnou digitální komunikaci   
z přirozeného prostředí domova bez návštěvy kontaktního pracoviště Úřadu práce, čímž je zvýšena atraktivita pro klienta. Zákon oblast upravuje ve smyslu možnosti volby žadatele o dávku zvolit využití digitální formy komunikace, zároveň umožňuje využití digitální komunikace pro zjištění rozhodných skutečností, které i nadále rozšiřuje (sehrávání příjmů od zaměstnavatelů, zjištění nákladů na energie   
od dodavatelů energií, sehrávání změn a stavů na bankovních účtech). Vedle toho zachovává možnost využití osobního vyřízení formou asistovaného podání písemnou formou.

1. Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb

Návrhy jsou v souladu s uvedenou zásadou.

V dané oblasti je smyslem zákona, aby v maximální možné míře využil možnosti znovupoužitenosti dat. Využití již exitujících dat je tak využito v rámci zjišťování dat z finančního úřadu pro oblast příjmů, které se oproti stávajícímu stavu rozšiřuje,   
z ministerstva zdravotnictví pro zjišťování nezaopatřenosti dítěte, České správy sociálního zabezpečení pro oblast důchodů aj. a dalších, kdy klienti již nejsou nuceni opakovaně dokládat již jednou doložené údaje.

1. Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením (princip governance accessibility)

Nový zákon o dávce státní sociální pomoci zajišťuje rovný přístup k informacím   
a službám pro všechny, tedy i pro osoby se specifickými potřebami, především   
se zdravotním postižením. Veškeré informace a elektronické služby budou přístupné bez omezení.

1. Sdílené služby veřejné správy

Zásada není navrhovaným zákonem dotčena, návrh tuto oblast konkrétně neupravuje.

1. Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy

V rámci přechodu na novou dávku státní sociální pomoci bude v maximální míře využito stávajících informací z ISVS. Legislativně je velmi důsledně popsán účel ISVS, komu budou informace poskytovány a za jakých podmínek je povinné využití údajů z ISVS, tak aby nebylo nutné vyžadovat dokládání po klientech. Jedná   
se především o OVM jejichž propojení je zákonem umožněno a využíváno. Stejně tak pak možnosti napojení na zaměstnavatele a dodavatele energií, v rámci digitalizace komunikace a využití dokládání příjmů od zaměstnavatelů klientů a výše uhrazených nákladů na bydlení od dodavatelů energií.

1. Mezinárodní interoperabilita – budování služeb propojitelných a využitelných v evropském prostoru

S ohledem na to, že dávka se složkou dítě je z hlediska implementace práva Evropské unie dávkou spadající pod přímo aplikovatelné předpisy EU (Nařízení EP Rady   
č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a Nařízení EP a Rady   
č. 987/2009, které je prováděcím předpisem k Nařízení č. 883/2004) budou orgány státní sociální pomoci využívat v relevantních situacích EESSI, a to pro výměnu potřebných informací v rámci řízení o příslušnosti právních předpisů podle zmiňované evropské legislativy.

1. Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (princip GDPR)

Soulad navrhovaného zákona o dávce státní sociální pomoci s dotčenou zásadou   
je řešen v části „Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů“. Jak je již tam uvedeno, s přijetím nového zákona jsou spojena opatření, která explicitně rozšiřují rozsah osobních údajů, avšak jsou podložena vždy souhlasem oprávněné osoby, popřípadě osob společně posuzovaných. Současně je zachován princip ochrany osobních údajů a soukromí.

1. Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open government)

V legislativě je zakotvena otevřenost v maximální možné míře, přitom ale dbá   
na ochranu osobních údajů a soukromí. Legislativa nestaví umělé bariéry možnosti publikovat otevřená data tam, kde tyto bariéry nemají opodstatnění.

1. Technologická neutralita

Při návrhu technické realizace návrhu bude dodržena neutralita a nezávislost na technologiích, s nimiž bude možno dané služby využívat. Návrh stanovuje povinnost odesílat a přijímat data v konkrétní specifikaci z/do příslušného informačního systému, ale nestanovuje pro to konkrétní technické zařízení nebo technologický postup.

1. Uživatelská přívětivost

Jedná se o služby jednoznačně srozumitelné pro klienta i pro subjekty, které využijí elektronickou komunikaci.

# 11. Hodnocení dopadů regulace podle Obecných zásad

RIA je zpracována a přiložena samostatně.

*B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST*

**K § 1 (Státní sociální pomoc)**

Vytváří se nová dávková podpora rodin (domácností), která je komplexně zacílena na tři základní oblasti života rodin, kterými jsou výchova nezaopatřeného dítěte, živobytí rodiny   
a bydlení, přičemž zohledňuje i pracovní aktivitu.

Nová nepojistná sociální dávka – dávka státní sociální pomoci – nahrazuje dosavadní dvě dávky státní sociální podpory (přídavek na dítě a příspěvek na bydlení) a dvě dávky systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Náklady na dávku státní sociální pomoci jsou mandatorními výdaji státu.

Konstatuje se pravidlo přímé aplikovatelnosti evropské legislativy, tedy její “přednosti” před vnitrostátní úpravou.

**K § 2 (Orgány státní sociální pomoci)**

Orgány státní sociální pomoci jsou Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“)   
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“). Jmenované orgány zachovávají kontinuitu věcné příslušnosti správních orgánů v oblasti nepojistných dávkových systémů. Svěření kompetence Úřadu práce umožňuje naplnění cíle “zjednodušení řízení” prostřednictvím aplikace speciální procesní úpravy se subsidiárním užitím ustanovení správního řádu a využitím personální a materiálně technické základy Úřadu práce.

**K § 3 (Dávka)**

Dávka státní sociální pomoci (dále jen “DSSP”) je tvořena 1 až 4 složkami, kterými jsou: bydlení, živobytí, dítě a pracovní bonus.

DSSP je koncipována pro domácnost. Členům domácnosti náleží jedna DSSP, přičemž platí, že osoba může být pro nárok na DSSP členem pouze jedné domácnosti. Současně platí,   
že domácnost může tvořit jen jedna osoba.

Aby mohl vzniknout nárok na DSSP, musí být alespoň jedna ze složek vyšší než 0 Kč. Znamená to, že pokud při hodnocení podmínek nároku a výše DSSP nevyjde u žádné ze složek vyšší částka než 0 Kč, nárok na DSSP nevznikne a žádost se zamítne. Pokud k této situaci dojde při vyhodnocování dávky v průběhu jejího pobírání, dávka se odejme. Celková výše DSSP   
je tvořena součtem částek jednotlivých složek členů domácnost.

**K § 4 (Domácnost a členové domácnosti)**

Vymezuje se pojem domácnost a členové domácnosti (analogie společně posuzovaných osob).

U pojmu domácnost vychází navrhovaná úprava zejména ze vzájemných vyživovacích povinností, společného užívání bytu (u osob, které nemají vyživovací povinnost) a společného hospodaření. Nová právní úprava staví na úpravě zákona č. 110/2006 Sb., a to s drobnými odchylkami, které se týkají zletilých nezaopatřených dětí a jejich rodičů. Vzhledem k tomu,   
že úpravu zákona č. 110/2006 Sb. využívá rušený příspěvek na bydlení i příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, bude většinově kontinuita v tom, jak je nahlíženo na osoby, které   
se hodnotí společně (nově členové domácnosti/společně posuzované osoby).

Základním pravidlem je, že každá osoba může být zahrnuta pouze v jedné domácnosti. Zároveň se ale zakotvuje možnost v souvislosti s užíváním jednoho obytného prostoru stanovit více domácností a vyplatit více DSSP, aby osoby nespojené vzájemnou vyživovací povinností nebyly kráceny v přístupu k DSSP.

Členy domácnosti jsou:

* rodiče a nezaopatřené děti (zletilé nezaopatřené dítě není členem domácnosti rodičů, pokud je členem domácnosti s manželem nebo partnerem podle zákona o registrovaném partnerství nebo jinou osobou, se kterou společně uhrazuje náklady na své potřeby),
* manželé nebo partneři podle zákona o registrovaném partnerství,
* rodiče a nezletilé děti, které jsou zaopatřené,
* rodiče a zletilé zaopatřené děti, pokud zletilé dítě s rodiči společně bydlí a není členem domácnosti s manželem nebo partnerem nebo jinou osobou, se kterou uhrazuje náklady na své potřeby,
* osoby, které společně bydlí s osobami uvedenými v předchozích odrážkách a uhrazují s nimi náklady na své potřeby,
* jiné osoby, které spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Stanoví se pravidla pro posuzování domácnosti v některých specifických “rodinných” situacích, typicky zařazení nezletilého nezaopatřené dítěte do domácnosti v případě střídavé péče, svěření do péče jednoho z rodičů, studia apod. Členy domácnosti jsou i osoby, které se přechodně   
z důvodu studia, zdravotních nebo pracovních důvodů, nebo z důvodu dobrovolnické činnosti zdržují mimo byt, který užívají k bydlení. Vychází se z předpokladu, že i osoby, které   
se přechodně z uvedených důvodů zdržují mimo byt, kde obvykle bydlí, mají být účastny   
na chodu této rodiny/domácnosti svými příjmy, náklady na bydlení, majetkem nebo skutečností, že jsou osobami vyživovanými, případně bez vlastních příjmů a majetku.

Vymezuje se, kdo se považuje za rodiče. Jedná se o osvědčenou úpravu reflektující skutečnost, že o mnoho dětí v naší společnosti pečují osoby, jimž byly svěřeny do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Je proto spravedlivé tyto osoby pro účely stanovení nároku na DSSP a její výši považovat za rodiče.

Reflektuje se i skutečnost, že mnoho dětí žije pouze z jedním z rodičů, ať již jde o rodiče rozvedené nebo nesezdané, kteří vyřešili právní otázku péče o dítě prostřednictvím soudu. Pro účely stanovení nároku na DSSP a její výši je spravedlivé, aby nezletilé nezaopatřené dítě bylo posuzováno jen s tím rodičem, kterému bylo svěřeno do péče a z příjmových a majetkových poměrů druhého rodiče se nevycházelo. Nezletilé nezaopatřené dítě, které bylo rodičům svěřeno do společné nebo střídavé péče, má být členem domácnosti s rodičem určeným   
na základě písemného souhlasného prohlášení obou rodičů. Toto souhlasné prohlášení mohou rodiče měnit nejdříve po uplynutí tří kalendářních měsíců. V případě, že rodiče dětí svěřených do společné nebo střídavé péče nedají souhlasné prohlášení o tom, se kterým rodičem má být dítě pro účely dávky společně posuzováno, bude členem domácnosti jednoho z rodičů a po další tři měsíce s druhým z rodičů. Opatření reflektuje právní úpravu týkající se rodinného práva obsaženou v občanském zákoníku. Změna souhlaseného prohlášení o tom, se kterým z rodičů bude dítě posuzováno, se navrhuje na tři „plovoucí“ kalendářní měsíce, což reflektuje navržené rozhodné období pro stanovení nároku na DSSP a její výši. Toto pravidlo reaguje na praktické zkušenosti a snaží se zabránit některým problémům, které v současné době Úřad práce v případě některých rodin řeší při hodnocení okruhu společně posuzovaných osob.

**K § 5 (Nezaopatřené dítě)**

Navrhuje se nezaopatřenost dítěte posuzovat podle zákona č. 117/1995 Sb. Pojem nezaopatřené dítě bude mít stejný význam (obsah) pro všechny nepojistné sociální dávky.

**K § 6 (Zvláštní ustanovení o členech domácnosti)**

Reflektují se značně specifické situace, kterými jsou např. vazba, výkon testu odnětí svobody některého z členů rodin, žití v zařízení pobytových sociálních služeb.

Dítě, které je na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dohody s rodičem v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti a mládež, netvoří domácnost s rodičem (rodiči). Potřeby dítěte, které je v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro děti a mládež, jsou saturovány ze státního rozpočtu, neboť mu je poskytováno ubytování, stravování a ošacení. Proto se jeví nadbytečné, aby bylo členem domácnosti, ve které nežije. Osoba, která žije   
v pobytové sociální službě, je posuzována samostatně. Výjimkou jsou případy, kdy je společně s manželem/partnerem v daném pobytovém zařízení, v daném případě by tvořily domácnost. Osoba ve vazbě, ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence nebo ve výkonu trestu odnětí svobody se nepovažuje za člena domácnosti. Jde o zažitou praxi zákona č. 117/1995 Sb. a zákona č. 111/2006 Sb., reflektuje se, že taková osoba se vůbec nepodílí na chodu domácnosti a není vhodné a leckdy ani možné zjišťovat její příjmové a majetkové poměry pro stanovení nároku na DSSP.

**K § 7 (Vyloučení člena domácnosti)**

V případě, že osoba, která by jinak byla ze zákona členem domácnosti, prokazatelně společně neuhrazuje náklady na své potřeby (nevede společnou domácnost) spolu s ostatními členy domácnosti, může Úřad práce tohoto člena z domácnosti vyloučit (nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž přestal tento člen domácnosti s ostatními vést společnou domácnost). O vyloučení člena domácnosti se nevede samostatné správní řízení, ale vyloučení/nevyloučení člena domácnosti se zohlední v rozhodnutí ve věci stanovení nároku na DSSP a její výši.

Obdobně jako u stávajících dávek bude Úřadu práce ponecháno správní uvážení k tomu, aby   
se při vyhodnocování nároku a výše DSSP nepřihlížel k osobě, která by jinak byla ze zákona členem domácnosti, a to v případě, že by nebylo spravedlivé na zákonem stanoveném okruhu členů domácnosti trvat. Úřad práce tak bude moci postupovat pouze při kumulativním splnění dvou podmínek – neužívání společného bytu (prostoru k bydlení) a nevedení společné domácnosti.

**K § 8 (Osobní rozsah pro nárok na dávku)**

Je stanoven osobní rozsah navrhované úpravy, který vychází z principu teritoriality nepojistných dávek. DSSP bude poskytována pouze osobám, které jsou významným způsobem spjaty s územím České republiky. Spjatost je vyjádřena určitým pobytovým oprávněním/právem pobytu a bydlištěm na území České republiky. Nejčastěji půjde   
o kombinaci trvalého pobytu (občana České republiky nebo cizince cizince) a bydliště.

Ustanovení je rozděleno odstavci tak, aby tyto odstavce vyjadřovaly, které pobytové tituly opravňují cizince k nároku na DSSP s ohledem na to, že DSSP se skládá ze složek. Rozdělení ustanovení do odstavců reflektuje to, že nárok na DSSP se může skládat z různého “počtu”   
a typu složek, přičemž nárok na dávku vzniká přiznáním jedné nebo více z nich. Rozdělení ustanovení reflektuje také to, že jednotlivé mezinárodní právní akty se věcně týkají odlišných sociálních událostí.

Nárok osob, které podléhají přímo aplikovatelným předpisům Evropské unie, je zdůrazněn   
v ustanovení § 1.

**K § 9 (Vyloučení členů domácnosti z nároku na dávku)**

DSSP je “majetkově testovanou dávkou”. Dávky státní sociální podpory majetkově testované nejsou, dávky pomoci v hmotné nouzi testu majetku podléhají (vyhodnocuje se jeho existence a zda lze/nelze spravedlivě požadovat jeho využití). Pro DSSP bylo třeba nalézt řešení, které respektuje, že DSSP integruje dosavadní příjmově testovaný přídavek na dítě a příspěvek   
na bydlení a příjmově a majetkově testovaný příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Majetkový test musí být proveditelný u relativně vysokého počtu oprávněných osob a musí reflektovat různorodost majetku z hlediska jeho typu, hodnoty, využitelnosti/zhodnocení, včetně otázky spoluvlastnictví.

Výslovně se stanoví, který majetek lze pro nárok na DSSP v domácnosti „tolerovat“   
(je „spravedlivé“ jej vlastnit, resp. pro pobírání DSSP není spravedlivé požadovat jeho využití nebo zhodnocení), případně po jakou dobu. Výslovně uveden je takový majetek, jehož vlastnictví lze relativně snadno ověřit, protože státní správa danými údaji disponuje. Předpokládá se možnost ověření vlastnictví uvedeného majetku digitální cestou (v případě nemovitosti prostřednictvím katastru nemovitostí, v případě vozidel prostřednictvím registru motorových vozidel, v případě finančních prostředků dotazem na peněžní ústavy).

Nárok na DSSP je koncipován tak, že vlastnictví majetku nad stanovený rozsah kterékoliv osoby v rámci jedné domácnosti vyloučí z nároku na DSSP celou domácnost. Majetek se bere v úvahu za celou domácnost, protože je možné jej uplatnit a využít pro všechny členy domácnosti. Vlastnictví majetku se bude posuzovat ke dni podání žádosti pro vyhodnocení nároku, “podmínka majetkového testu” bude muset být splněna po celou dobu nároku na DSSP. Povinnost hlásit změny ve vlastnictví majetku bude patřit mezi ohlašovací povinnost příjemců DSSP (a to ve stanovené lhůtě).

Pro účely DSSP je z oblasti nemovitostí “tolerováno” vlastnictví stavby, kterou členové domácnosti užívají ke svému trvalému bydlení, a po omezenou dobu další stavby pro bydlení nebo k rodinné rekreaci. Pokud bude domácnost vlastnit nemovitost k bydlení nebo k rekreaci, aniž by jednu z nich užívala ke svému trvalému bydlení, bude moci takto vlastnit jen jednu takovou nemovitost, aby měla nárok na DSSP (např. nájemce, který sice vlastní dva byty, ale ani v jednom fakticky nebydlí, nárok na DSSP mít nebude; pokud by vlastnil jen jednu nemovitost, ve které nebydlí, nárok na DSSP by mu vznikl). Definice nemovitosti k bydlení nebo k rekreaci pro vlastní potřebu bydlení odráží záměr podrobit majetkovému testu situace, kdy je v rámci domácnosti vlastněn např. velký bytový dům (pokud by osoba vlastnila např. bytový dům s několika bytovými jednotkami, pro hodnocení majetku se bere v potaz každá bytová jednotka zvlášť). Také se vždy hodnotí jen vlastnictví celé nemovitosti v rámci jedné domácnosti, tzn., že pokud by člen domácnosti vlastnil jen část nemovitosti (určitý podíl),   
k majetku se nepřihlíží. Výjimkou může být situace, kdy členové jedné domácnosti vlastní určitý podíl nemovitosti a dohromady v té jedné domácnosti se jedná v součtu jednotlivých podílů o celou nemovitost, v tomto případě se k nemovitosti přihlíží.

“Tolerovaným” majetkem je i motorové vozidlo, a to v počtu dvoustopé osobní vozidlo na člena domácnosti, maximálně dvě dvoustopá vozidla na domácnost. Z toho vyplývá, že majetkem nejsou např. jednostopá motorová vozidla (jejich případné vlastnictví vzniku nároku na DSSP nebrání). Pokud by v domácnosti vlastnil jeden člen dvě dvoustopá motorová vozidla a ostatní členové by nevlastnili žádné dvoustopé motorové vozidlo, příp. vlastnili jednostopé vozidlo (jednostopá vozidla), jednalo by se o “tolerovaný” majetek.

Majetkem jsou i finanční prostředky (hotovost, na bankovních účtech). I v jejich případě bude “tolerována” jejich určitá výše. Hranice “tolerance” je navržena poměrně vysoko a bude odvislá od počtu členů domácnosti. Vláda se zmocňuje ke zvýšení “tolerované” výše finančních prostředků, a to nařízením. Vymezuje se rovněž, ke kterým peněžním prostředkům se nepřihlíží. Jde o finanční prostředky na státem podporovaných produktech spoření na stáří, stavebního spoření apod.

Pokud domácnost přesáhne daný majetkový limit, ztrácí nárok na DSSP na dobu 6 měsíců (viz § 35).

**K § 10 (Nárok na dávku a její výplatu)**

Nárok na DSSP vzniká splněním všech zákonných podmínek. Nárok na výplatu DSSP vzniká dnem splnění podmínek nároku na ni a podáním žádosti.

Zakotvuje se princip vzniku nároku na DSSP a její výplatu na základě žádosti podané žadatelem s tím, že nárok je rovněž podmíněn souhlasem žadatele i všech členů domácnosti se zjišťováním výše příjmu, majetku, nákladů na bydlení, nezaopatřenosti dítěte, nepříznivého zdravotního stavu a dalších rozhodných skutečností v rozsahu potřebném pro stanovení nároku na DSSP, její výši a výplatu. Nárok na DSSP a její výplatu vzniká nejdříve za měsíc, ve které je žádost podána. O DSSP nelze žádat zpětně, protože účelem DSSP je pomoc s aktuální finanční   
a sociální situací domácnosti a nikoli situací minulou.

**K § 11 (Rozhodné skutečnosti), § 12 (Rozhodné období) a § 13 (Změna rozhodných skutečností po vzniku nároku na výplatu dávky)**

Rozhodnými skutečnostmi se pro účely zákona o dávce státní sociální pomoci rozumí rozhodný příjem, rozhodné náklady na bydlení a další skutečnosti, které mají vliv na vznik a trvání nároku na DSSP nebo na její výši.

Rozhodným příjmem pro stanovení a trvání nároku na DSSP a její výši je měsíční průměr příjmů domácnosti v rozhodném období. Měsíční průměr příjmů domácnosti se stanoví jako součet jednotlivých měsíčních průměrů příjmů členů domácnosti. Rozhodnými náklady na bydlení pro stanovení nároku na DSSP a její výši je měsíčního průměru nákladů na bydlení členů domácnosti v rozhodném období, není-li dále stanoveno jinak. Rozhodným obdobím, za které se zjišťují rozhodné skutečnosti pro určení vzniku nároku na DSSP, je kalendářní měsíc,   
ve kterém byla podána žádost o DSSP. To neplatí, jde-li o rozhodné období pro zjišťování rozhodného příjmu a rozhodných nákladů na bydlení. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje pro určení vzniku nároku na DSSP rozhodný příjem, je období 3 kalendářních měsíců, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost o DSSP. Rozhodným obdobím, za které se zjišťují pro určení vzniku nároku na dávku rozhodné náklady na bydlení, je období 3 kalendářních měsíců, které předcházejí kalendářnímu měsíci, ve kterém byla podána žádost   
o dávku, pokud se jedná o náklady na bydlení vzniklé na základě stejného právního titulu   
k bydlení. Případně je rozhodným obdobím, za které se zjišťují rozhodné náklady na bydlení kalendářní měsíc, v němž byla podána žádost o dávku. Jedná se o ty případy, kdy právní titul, na jehož základě členové domácnosti v době podání žádosti o DSSP bydlí, vznikl v průběhu 3 kalendářních měsíců před podáním žádosti o DSSP. Jedná se typicky o situace, kdy   
se domácnost přestěhuje v období, které by bylo jinak rozhodným období pro zjištění rozhodných nákladů na bydlení.

Pro trvání již dříve stanoveného nároku na DSSP je rozhodným obdobím, za které Úřad práce posuzuje rozhodný příjem a rozhodné náklady na bydlení, období 3 kalendářních měsíců, následujících po posledním kalendářním měsíci posledního předchozího rozhodného období. Tímto opatřením se fixuje plynulá návaznost rozhodných tříměsíčních období, za které   
se zjišťují rozhodné příjmy a náklady na bydlení pro stanovená nároku na DSSP a její výše.

V případě, že se změní po vzniku nároku (v době trvání nároku) na výplatu DSSP složení členů domácnosti nebo jiné skutečnosti rozhodné pro nárok na DSSP nebo její výši, posoudí Úřad práce nově nárok na dávku a její výši ke dni, ke kterému k takové změně došlo, to neplatí, jde-li o zjišťování rozhodného příjmu a rozhodných nákladů na bydlení. Uvedeném opatření   
je zajištěna aktuálnost stanovení nároku na DSSP a její výši v případě, kdy se změní složení domácnosti, případně jiné rozhodné skutečnosti (např. změna právního titulu k bydlení a z toho vyplývající nutnost přehodnocení složky bydlení) v tom měsíci, ve kterém k této změně došlo, to však neplatí pro rozhodné příjmy a náklady na bydlení (jejich výši), u kterých zůstává zafixováno tříměsíční rozhodné období předcházejí období nároku na DSSP.

**K § 14 (Příjem)**

Okruh příjmů, které jsou rozhodné pro rozhodování o dávce, je stanoven taxativním výčtem. Jednotlivé příjmy jsou odvozeny ze zákona o daních z příjmů.

Vychází se zejména z příjmů ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, příjmů z nájmů a ostatních příjmů podle zákona o daních z příjmů, dále z příjmů, které jsou osvobozeny   
od daně z příjmu, a to dávek nemocenského a důchodového pojištění, rodičovského příspěvku a opakujícího se zaopatřovacího příspěvku, odměny pěstouna a příspěvku při pěstounské péči nebo příjmu plynoucího z důvodu péče o jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, která nepatří do okruhu společně posuzovaných osob, podpory při nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.

Dále se jedná o vybrané ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, které jsou od daně   
z příjmů osvobozené. Zejména jde o výživné atd. Výživné bude započítáváno oproti stávající praxi v dávkách státní sociální podpory do rozhodného příjmu ve výši, ve které bylo stanoveno soudem. S ohledem na to, že rodič má vůči svému dítěti vyživovací povinnost vždy, je zcela legitimní soudem stanovenou výši výživného započíst do rozhodného příjmu pro nárok   
na dávku státní sociální pomoci. Nebude-li tato povinnost jedním rodičem plněna, pak může rodič zastupující oprávněné dítě plnění této povinnosti vymáhat, a to prostřednictvím standardních nástrojů vymáhání (exekuce, soudní výkon rozhodnutí). Pokud ani standardní nástroje vymáhání nepomohou situaci vyřešit, je možné žádat o dávku náhradní výživné. Náhradní výživné pak nebude započteno jako příjem pro nárok na DSSP.

V situaci, kdy o výživném nebude rozhodnuto soudem, ale půjde o dohodu mezi rodiči, bude jako příjem pro DSSP započtena vždy minimální částka 2 500 Kč, i když bude dohodnutá částka mezi rodiči nižší. Tato stanovená částka vychází z průměrně stanovovaného výživného soudem v České republice. V případě, že příjmy rodičů budou na tolik nízké, že by nedosahovalo stanovené výživné alespoň částky 2 500 Kč, pak mohou požádat o soudní rozhodnutí, v jehož výši bude následně výživné započteno.

*Varianta 1. započítává stejně jako u ostatních společně posuzovaných osob*

*Nově oproti stávající praxi v dávkách státní sociální podpory se příjem nezaopatřených dětí bude pro nárok na dávku státní sociální pomoci započítávat do rozhodného příjmu. Jednotliví členové okruhu společně posuzovaných osob zlepšují svoji sociální situaci výdělečnou činností, proto by příjmy, jichž dosáhne nezaopatřené dítě byly v rámci okruhu společně posuzovaných osob zahrnuty pro výpočet výše celkové částky dávky. Jedná se o solidaritu v rámci okruhu posuzovaných osob a aktivní přičinění na zlepšení sociální situace daných osob.*

*Varianta 2. nezapočítávání příjmů nezaopatřených dětí*

*Nově oproti stávající praxi v dávkách státní sociální podpory se příjem nezaopatřených dětí nebude pro nárok na dávku státní sociální pomoci započítávat do rozhodného příjmu (jak příjem ze závislé činnosti, tak i příjem ze samostatné výdělečné činnosti). Jedná se o příjmy, jichž nezaopatřené dítě dosáhne nad rámec svých povinností s cílem zlepšit svoji sociální situaci, a to prostřednictvím “brigád”. Nezapočítávání těchto příjmů je motivačním prvkem pro dítě, dítě chodí na “brigády” s vizí spotřeby peněz pro vlastní užitek. V opačném případě (při zápočtu těchto příjmů) by motivace k jakékoli “brigádě” nezaopatřeného dítěte byla minimální, resp. nulová. Výdělečná činnost dítěte je přitom pro jeho budoucí vztah k práci velmi přínosná, dítě se učí zodpovědnosti, dokáže si uvědomovat hodnotu peněz, a kromě jiného dochází k jeho sociálnímu začleňování. Současně také děti ne málo často vyhledávají brigády v profesních oblastech, na které studují, což je přínosem nejen pro jejich studium, ale i pro získání představy o tom, jaká bude jejich budoucí profese, jakým směrem se chtějí ubírat atd.*

Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle [zákona o daních z příjmů](https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6njygy&refSource=text) a nejsou od této daně osvobozeny, budou za příjem pro účely rozhodného příjmu považovány jako příjmy, které tvoří podle zákona o daních z příjmů základ daně, po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného   
na veřejné zdravotní pojištění, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy. Jedná   
se o objem finančních prostředků, které má v daném okamžiku fyzická osoba k dispozici, tedy součet dílčích základů daně, po odečtení odvodů a daně.

Pro DSSP budou jako příjem oproti zákonu č. 117/1995 Sb. započítávány odměna pěstouna   
a příspěvek při pěstounské péči. Odměna pěstouna a příspěvek při pěstounské péči se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti. Není tedy důvodné, aby pro dávku státní sociální pomoci byly tyto dávky, které mají charakter příjmu, vyloučeny.

Stejně tak bude jako příjem započítáván příjem plynoucí z důvodu péče o jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, která nepatří do okruhu domácnosti, je-li zdanitelným příjmem.

Příjem ze závislé činnosti se započítává, pokud byl v daném rozhodném období zaúčtován, ostatní příjmy (dávky), pokud byly v tomto období vyplaceny.

**K § 15 (Příjem ze samostatné výdělečné činnosti)**

Vzhledem k tomu, že příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, a to i u poplatníka v paušálním režimu a některých dalších příjmů (příjmy z nájmu, ostatní příjmy podle zákona o daních) nelze za jednotlivé kalendářní měsíce zjistit aktuálně v průběhu roku, navrhuje se v případě, že osoba, jež prohlásí, že vykonává v rozhodném období samostatnou výdělečnou činnost, je v paušálním režimu nebo má příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmu a v předchozím zdaňovacím období podávala daňové přiznání, vždy vycházet z posledního zdaňovacího období (bude započtena vždy 1/12 měsíčně). Pro osoby samostatně výdělečně činné platí, že se vždy započte min. částka 100 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Skutečnost, že u osob samostatně výdělečně činných se započítává jako příjem částka průměrné měsíční mzdy vždy, vychází z předpokladu, že takováto činnost je činností realizovanou za účelem zisku alespoň na úrovni průměrné mzdy.

Vzhledem ke lhůtám zpracování daňových přiznání se navrhuje stejně jako dosud vycházet pro období od 1. července do 30. června následujícího roku z dat z předchozího roku (zdaňovacího období) a do té doby z dat za rok předcházející tomuto roku (např. pro měsíce únor, březen   
a duben 2023 je rozhodný příjem za rok 2021, pro období srpen, září a říjen 2023 je rozhodným příjem za rok 2022). Prohlásí-li osoba, že v rozhodném období je osobou samostatně výdělečně činnou, poplatníkem v paušálním režimu nebo má příjmy z nájmu nebo ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmu, avšak v předchozím zdaňovacím období nepodávala daňové přiznání bude vždy započtena za každý měsíc, v němž vykonávala tuto činnost nebo měla příjmy z nájmu   
či ostatních příjmů podle zákona o daních z příjmu započtena stanovená fikce. Vzhledem k tomu, že příjmy osob samostatně výdělečně činných lze zjistit až s velkým časovým prodlením, zákon umožňuje, aby se k příjmu za předchozí zdaňovací období nepřihlíželo v případě, kdy osoba prokáže, že již nepodniká v období podání žádosti.

Rozhodný příjem se započítává tzv. čistý, vychází se z daňového základu (dílčích daňových základů) po odpočtu odvodů. Vychází se z měsíčního průměru za rozhodné období (tři kalendářní měsíce) součtu rozhodných příjmů společně posuzovaných osob.

Od roku 2023 se v zákoně o daních z příjmů vymezují 3 pásma paušálního režimu. První pásmo, poplatníci, jejichž příjmy ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období nepřesáhly 1. mil. Kč. Druhé pásmo poplatníci, s příjmy ze samostatné činnosti   
v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 1, 5 mil. Třetí pásmo poplatníci, s příjmy   
ze samostatné činnosti v předcházejícím zdaňovacím období až do výše 2. mil. Kč. Navrhuje se, aby pro nárok na DSSP bylo rozdělení do jednotlivých pásem zohledněno. Tzn., u osob podle jednotlivých pásem bude zohledněno zápočtem pro první pásmo 100 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, druhé pásmo 150% průměrné mzdy v národním hospodářství a třetí pásmo 200 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, bude-li se jednat o poplatníka v paušálním režimu.

**K § 16 (Životní minimum domácnosti)**

V DSSP se aplikují kritéria existenčního a životního minima pro určité složky, proto je nutné použití těchto kritérií definovat. Používá se zákon č. 110/2006 Sb. Jestliže se bude jednat   
o vícečlennou domácnost, stanoví se, v jakém pořadí jsou částky životního minima pro jednotlivé členy započítávány. Vždy se začíná od nejstarší dospělé osoby a postupuje   
se k nezaopatřeným dětem.

**K §17 (Zranitelná osoba), § 18 (Pracovní aktivita)**

Vymezuje se zranitelná osoba, tj. analogie osob, které si nemusí zvyšovat příjem vlastní prací (viz § 3 zákona č. 111/2006 Sb.), a pracovní aktivita (analogie zvýšení příjmu vlastní prací).

Nárok na DSSP je limitován osobním rozsahem (včetně bydliště), rozsahem vlastněného majetku (movitého a nemovitého), pracovní aktivitou (nejde-li o osoby, u kterých není vyžadována – zranitelné osoby). Kromě majetku ostatní podmínky (především pracovní aktivita) vylučují pouze jednotlivou osobu z nároku na DSSP (bude se s touto osobou počítat při hodnocení nároku, při výpočtu výše se k této osobě nebude přihlížet).

Základní podmínka pracovní aktivity je vázána na výkon práce (pracovní nebo obdobný vztah v rozsahu minimálně 30 hodin měsíčně nebo samostatná výdělečná činnost) nebo na vedení   
v evidenci uchazečů o zaměstnání. Osoba, která by odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti, nebude po dobu 6 kalendářních měsíců považována za osobu pracovně aktivní. Za pracovně aktivní osobu se také považuje osoba, která bude dočasně práce neschopná, neboť u takové osoby je předpoklad, že po nemoci bude moci být opět aktivní.

Osoby, které nejsou pracovně aktivní a nejsou zranitelnými osobami, nárok na DSSP nezískají (v rámci domácnosti se k této osobě nebude přihlížet při určení výše dávky).

Výčet zranitelných osob v podstatě kopíruje osoby, které si pro účely pomoci v hmotné nouzi nemusí zvyšovat příjem vlastní prací. Jde o osoby, u kterých se předpokládá, že z důvodu věku nebo zdravotního stavu pracovně aktivní být nemohou. Nad rámec osob, které si pro účely pomoci v hmotné nouzi nemusí zvyšovat příjem vlastních prací, uvádí zákon o dávce státní sociální pomoci osamělé rodiče pečující o dítě mladší 7 let. Zranitelné osoby jsou zvýhodněny   
i ve složce bydlení v rámci započitatelné hranice nákladů na bydlení.

**K § 19 (Složka bydlení)**

První složkou DSSP je složka bydlení, která má za cíl pomáhat domácnostem s úhradou nákladů na bydlení. Aby mohl být na složku bydlení nárok, musí mít alespoň jeden z členů domácnosti písemný právní titul k užívání bytu nebo nebytového prostoru (právní titul může být jakýkoliv, ale musí být písemný) a musí v něm trvale, tj. fakticky bydlet. Současně musí náklady   
na bydlení v bytě (její skutečné náklady) nebo nebytovém prostoru přesahovat určenou část rozhodného příjmu domácnosti a současně tato část není vyšší než rozhodné náklady na bydlení. Rozhodným příjmem domácnosti se rozumí součin rozhodného příjmu a koeficientu 0,30. Přesahuje-li podíl rozhodného příjmu a životního minima domácnosti hodnotu 2, činí určená část rozhodného příjmu domácnosti součet částky uvedené v odstavci 2 a částky určené jako součin částky, o kterou rozhodný příjem převyšuje 2násobek výše životního minima domácnosti a koeficientu 0,1.

Od určité výše příjmu se vyžaduje rovněž zvýšená spoluúčast na úhradě nákladů na bydlení   
za účelem odstranění bodů zlomu. Jedná se tak o určitou obdobu k progresivnímu zdanění.

**K § 20 (Byt), § 21 (Posuzování plnění základních standardů pro bydlení u bytu)**

Pro účely zákona o dávce státní sociální pomoci je nezbytné vymezit pojem byt. V případě pojmu byt se drží dikce stavebního zákona. Bytem se rozumí soubor místností nebo samostatná obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona, nebo jsou zkolaudovány jako byt.

Vzhledem k tomu, že se v některých případech jedná o byty, kde proběhla kolaudace před řadou desítek let a kvalita bytů od té doby již nemusí odpovídat standardům vhodným pro trvalé bydlení, navrhuje se úprava, že žadatel písemně prohlásil, že byt splňuje minimální standardy kvality pro bydlení, které jsou vymezeny v zákoně o dávce státní sociální pomoci. Tím   
se eliminuje poskytování dávkové pomoci při užívání prostorů tzv. vybydlených, tj. které jsou nevhodné pro trvalé bydlení osob a jistá forma zneužívání rodin s nízkými příjmy majiteli takových bytů. Prohlášení o splnění minimálních standardů se ponechává na žadateli z toho důvodu, aby Úřad práce nemusel automaticky provádět šetření v místě u každé žádosti o DSSP (snižuje se tak administrativní zatížení úřadu). Pokud by stav bytu byl následně zpochybněn, bude moci být složka bydlení v DSSP odejmuta a příjemci dávky by mohl být vyčíslen   
i přeplatek na DSSP (při zjištění, že prohlášení při podání žádosti o DSSP nebylo pravdivé). Navrhovaná úprava poskytuje zákonnou oporu Úřadu práce složku na bydlení v DSSP nepřiznat v případě užívání bytů, které jsou od počátku nevhodné pro trvalé bydlení, přičemž toto právní povědomí by měly mít i osoby, které chtějí o DSSP požádat.

Pokud během poskytování dávky dojde ke zpochybnění, že konkrétní byt splňuje minimální základní standardy, Úřad práce provede šetření v místě, příp. podá podnět na šetření stavu bytu stavebnímu úřadu nebo orgánům ochrany veřejného zdraví. Bude-li v rámci šetření vyhodnoceno, že byt nesplňuje minimální základní standardy, Úřad práce dá určitou lhůtu pro narovnání stavu. Pokud ani po této době nebude stav narovnán, použije se lhůta 4 měsíců (tzv. ze zákona) k nápravě stavu. Pokud ani po této době nebude stav napraven, DSSP se odejme.   
O skutečnosti, že byt nesplňuje minimální základní standardy kvality a má dojít k nápravě stavu, informuje Úřad práce neprodleně pověřený obecní úřad s podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení bytové situace osoby (domácnosti), vlastníka bytu a orgán sociálně-právní ochrany dětí, jsou-li členy domácnosti děti.

**K § 22 (Nebytový prostor)**

Zákon o dávce státní sociální pomoci umožňuje poskytovat složku bydlení i v případě, kdy osoba (domácnost) nebydlí v bytě, ale bydlí v nebytových prostorách. Za nebytové prostory   
se považují ubytovací zařízení, jiný než obytný prostor, registrované pobytové sociální služby a stavby pro individuální nebo rodinnou rekreaci, pokud tuto stavbu užívá vlastník.

Obdobně jako je tomu v případě doplatku na bydlení, stanoví zákon o dávce státní sociální pomoci určité minimální (nepodkročitelné) standardy, které takový prostor musí splňovat. Hodnocení minimálních standardů vychází ze systému pomoci v hmotné nouzi a její v praxi zažité aplikace.

**K § 23 (Náklady na bydlení), § 24 (Normativní nájem), § 25 (Vlastnický paušál), § 26 (Energetický paušál) a § 27(Výše složky bydlení)**

Pro účely výpočtu částky složky bydlení se definuje, co spadá mezi náklady na bydlení   
a stanovit hranici uznatelných nákladů na bydlení. Tyto hranice jsou odlišné pro byty a nebyty. Pro domácnosti s příjmem ve výši 1,43násobku částky životního minima rodiny a vyšším   
je navrhován zcela digitalizovaný způsob uplatnění nároku a jeho prokazování, kdy si Úřad práce na základě souhlasu osoby a společně posuzovaných osob sám zjistí údaje, které mají   
v elektronické podobě k dispozici orgány veřejné správy, zaměstnavatelé, případně další instituce. Z tohoto důvodu se nepožaduje informace o uhrazeném nájmu, ale vychází   
se z informace o výši nájmu z platného právního titulu a zároveň je pro zjednodušení celého procesu u části příjemců zaveden paušál na energie (tj. skutečné náklady na energie   
se nezkoumají).

Na základě dosavadní praxe se stanovuje normativní nájem podle skutečně doložených dat   
od příjemců. Jedná se o největší datovou základnu se zaměřením na cílovou skupinu domácností. Tato metoda zajistí aktuálnost výše nákladů na nájem a hranici – tedy normativní nájem stanoví na úrovní pátého decilu, tedy středové hodnoty všech nájmů v dané velikosti obce a pro danou velikost domácnosti. Oproti dosavadní úpravě u příspěvku na bydlení   
se k těmto datům připočte částka na náklady za plnění poskytované s užíváním bytu s tím,   
že náklady na centrální teplo jsou součástí paušálu na energie. Pro zajištění srovnatelnosti nájemního a vlastnického bydlení obdobně tak, jak je tomu doposud, se stanovují částky srovnatelné s nájemným, opět podle počtu členů domácnosti. Tyto částky budou každoročně valorizovány podle příslušného sdělení Českého statistického úřadu.

Pro zjištění nákladů na energie u domácností, které dokládají tyto náklady (domácnosti   
s příjmem do 1,43násobku životního minima) se započítávají i částky, které byly v rozhodném období zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období vyúčtovány za energie a/nebo   
za centrální vytápění, i za období delší. Byly-li uvedené částky vráceny, odečtou se z nákladů.

S cílem zjednodušit proces posuzování komponenty bydlení pro většinu příjemců (domácnosti s příjmem nad 1,43násobku životního minima) a omezit administrativní zatížení příjemců   
a zaměstnanců Úřadu práce se zavadí energetický paušál podle velikosti domácnosti. Zavedení tohoto paušálu rovněž velmi posiluje možnosti automatizace a digitalizace celého procesu.

Upravuje se postup, jak naložit s částkami, které se doplácí nebo vracejí (nedoplatek nebo přeplatek nákladů na energie nebo centrální vytápění u domácností), a to tam, kde jsou pro DSSP relevantní skutečné náklady domácnosti na energie

**K § 28 (Složka živobytí) a § 29 (Výše složky živobytí)**

Navrhuje se, aby složka živobytí byla poskytována pouze domácnostem, které mají příjem   
do 1,43násobku životního minima. Jde o domácnosti, které si nedokážou vydělat na své živobytí a potřebují tak vyšší péči. Stanoví se proto, že každá taková domácnost má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení její tíživé sociální situace nebo jejímu předcházení. Tato úprava je známá ze zákona č. 111/2006 Sb., byla proto logicky převzata do složky živobytí.

Každé osobě z domácnosti se samostatně vypočte částka na životní potřeby podle nastavených kritérií.

Základem pro výpočet je částka existenčního minima. Výjimkou jsou nezaopatřené děti,   
u kterých je základem částka životního minima.

Složka živobytí z částky existenčního minima může být navýšena do částky životního minima za plnění podpůrného plánu (viz další bod) nebo z důvodu potřeby dietního stravování   
o stanovenou výši. Dále je možné navýšit složku živobytí o polovinu rozdílu životního minima jednotlivce a existenčního minima (tj. o 865 Kč) za vykonanou veřejnou službu v rozsahu alespoň 30 hodin za měsíc (tj. cca 1,5 hodina denně v rámci pracovních dní v měsíci), což   
je cílem zachovat motivaci k práci a aktivitě směřující ke zvýšení životní úrovně domácnosti.

V případě, že některý člen domácnosti neplní podmínku pracovní aktivity a nepatří mezi zranitelné osoby, složka se vypočítá i se zohledněním této osoby, avšak její výše pro součet částek v této složce je nula.

**K § 30 (Podpůrný plán)**

Pracovník Úřadu práce vytvoří s příjemcem DSSP, jejíž součástí je složka živobytí vyšší než nula, podpůrný plán, a to do 3 měsíců po uplatnění žádosti o DSSP. Podpůrný plán se nevytváří pro nezaopatřené dítě. Pokud se bude jednat o vícečlennou domácnost, je možné zpracovat jeden podpůrný plán pro celou domácnost dohromady. Podpůrný plán patří k těm opatřením, která vychází z/respektují doporučení Rady ze dne 30. ledna 2023 o přiměřeném minimálním přijmu zajišťujícím aktivní začlenění (2023/C41/01).

V podpůrném plánu bude pracovník Úřadu práce stanovovat jednotlivé cíle a plánované kroky k řešení nepříznivé sociální situace klientů jejich aktivním přístupem. Ze strany klienta bude tedy nutná větší participace na řešení jeho nepříznivé příjmové, majetkové a sociální situace. Podpůrný plán se zaměří především na aktivitu směřující k uplatnění na trhu práce. V této problematice se bude vycházet a navazovat na individuální akční plán z agendy zaměstnanosti na Úřadu práce, jehož obsahem je právě stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce.   
V rámci individuálního akčního plánu bude moci být jako jedno z opatření uvedena veřejná služba, která má vést k zachování, popř. rozvíjení pracovních schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu nezaměstnanosti a zároveň jsou příjemci nové dávky státní sociální pomoci se složkou živobytí a mají objektivní nebo subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího zaměstnání a nepatří mezi zranitelné osoby z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Veřejná služba má i důležitý sociální rozměr, podporuje sociální začleňování osob, zvyšuje participaci lidí na životu obce a přispívá k dobrým vztahům mezi nezaměstnanými osobami pobírající sociální dávky a ostatními občany. Zároveň ve spojení s DSSP vyjadřuje jeden z motivačních principů: *Ten, kdo pracuje, se musí mít lépe než ten, který se pracovat nesnaží.* Pokud pro osobu dlouhodobě nezaměstnanou nebudou vhodná aktuálně zakotvená opatření v zákoně o zaměstnanosti, bude možné takové osobě nabídnout prostřednictvím individuálního akčního plánu výkon veřejné služby. Výkon veřejné služby se bude nabízet pouze na 30 h měsíčně (tj. v propočtu na pracovní dny v měsíci to je 1,5 hodina denně).   
Je nutné, aby zbyl časový prostor i na další opatření nebo nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, na vlastní hledání zaměstnání na trhu práce apod. Je nutné si uvědomit, že osoba vykonávající veřejnou službu má hrazeno zdravotní pojištění, má navýšenou dávku státní sociální pomoci o polovinu rozdílu životního a existenčního minima a samotnou dávkou jí jsou garantovány finanční prostředky na její živobytí a náklady na bydlení.

Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je odstraňovat bariéry omezující osoby ve vstupu na trh práce, přispívat k vytváření souladu mezi poptávkou a nabídkou pracovních sil, včetně jejich kvalifikace, aktivizovat skupiny vyloučené z trhu práce a podporovat harmonizaci rodinného   
a pracovního života. Tyto cíle jsou institutem veřejné služby naplněny. Veřejná služba   
je chybějící článek v opatření aktivní politiky zaměstnanosti a lze na ni pohlížet jako na poslední možnost nabídky zachování a rozvíjení pracovních schopností a dovedností pro dlouhodobě nezaměstnané osoby pobírající sociální dávku, pro které nejsou vhodné aktuálně existující nástroje a opatření politiky zaměstnanosti. Veřejná služba je pro osoby, které své pracovní návyky mohou obnovit, tzn. že bude nabízena i na základě věku (např. nebude nabízena osobám, které např. odpracovaly mnoho let a jsou blízké důchodovému věku). Také nebude moci být nabídnuta veřejná služba uchazeči o zaměstnání, který pobírá podporu   
v nezaměstnanosti.

Dále se podpůrný plán zaměří na plnění opatření tzv. k inkluzi. Půjde o problematiku, která určitým způsobem brání klientům být aktivní. Může se např. jednat o zadlužení, nepřiměřené bydlení, zanedbávání povinné předškolní a školní docházky dětí. V tomto směru může Úřad práce spolupracovat i se sociálními pracovníky obcí v přenesené nebo samostatné působnosti,   
s neziskovým sektorem, se sociálními službami apod. Neznamená to však, že by se těmto pracovníkům navýšila jejich pracovní činnost, převážně se bude jednat o současné příjemce opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi, kde již nyní tato spolupráce je dána zákonem.

V podpůrném plánu nejde prioritně o sankcionování příjemců DSSP, ale k jejich aktivizaci   
a pomoci jim postupně překonávat překážky, aby mohli být aktivní. Plnění podpůrného plánu má vliv na částku živobytí, a to v rozmezí existenčního nebo životního minima.

Podpůrný plán navazuje na podrobné vyhodnocení situace klienta a následuje ho. Vyhodnocené potřeby, rizikové a ochranné faktory umožňují pracovníkovi Úřadu práce získat konkrétní představu o možných cílech, kterých chce s klientem dosáhnout. Každý podpůrný plán musí být ze strany pracovníka Úřadu práce (tedy koordinátora případu) pravidelně vyhodnocován. Vyhodnocování podpůrného plánu stejně jako jeho plánování je společnou prací koordinátora případu – pracovníka Úřadu práce a odpovědných osob za jeho plnění, budou-li určeny. Vyhodnocování přitom probíhá po termínu, který je v aktivizačním plánu naplánován   
ke splnění jednotlivých kroků (nejdéle po 3 měsících). Po vyhodnocení podpůrného plánu musí logicky následovat nastavení nového plánu. V platnosti může být vždy pouze jeden podpůrný plán. Vždy to bude znamenat nové seznámení s novým podpůrným plánem všech odpovědných osob, které mají jednotlivé kroky splnit. Jednotlivé kroky a cíle podpůrného plánu musí odpovídat možnostem a schopnostem klienta. Pokud by domácnost přestala na určitou dobu (max. 12 měsíců) pobírat složku živobytí a měla vytvořený podpůrný plán, může se již vypracovaný podpůrný plán při opětovném pobírání složky živobytí znovu použít.

**K § 31 (Složka dítě) a § 32 (Výše složky dítě)**

V případě domácností (rodin) s nezaopatřeným dítětem (dětmi) je součástí DSSP složka dítě,   
a to za podmínky, že příjem domácnosti nepřesahuje 4násboku částky životního minima domácnosti a každý člen domácnosti je pracovně aktivní (mimo zranitelných osob).

Stávající úprava přídavku na dítě pracuje se dvěma úrovněmi dávky. Diferencovaná forma výše podpory výchovy dětí se zachovává i v DSSP. Vyšší podpora složky dítě je určena pro domácnosti s příjmem nad 1,43násobku životního minima, naopak domácnosti s příjmem nižším než 1,43násobku životního minima mají nárok pouze na základní výši. Pro domácnosti s příjmem nad 1,43násobku životního minima se nic nemění, výše dávky je poskytována v podobné výši jako dnes. V případě domácností s příjmem nižším než 1,43násobku životního minima dochází i přes snížení hodnoty základní podpory k celkovému zvýšení příjmů domácnosti. Je tomu tak proto, protože tato složka nevstupuje do rozhodných příjmů pro stanovení nároku na jiné dávky. I přes snížení jednotkové výše dávky se tak jedná o zlepšení sociální situace domácnosti.

Pro domácnosti s příjmem do 1,43násobku životního minima složka dítě dosahuje výše 500 Kč/dítě. Pokud jsou ale všichni členové domácnosti zranitelnými, činí výše složky dítě částku 1 000 Kč/dítě.

Domácnosti s příjmem mezi 1,43násobkem a 3násobkem životního minima mají nárok   
na 1 000 Kč/dítě. U domácností s příjmem mezi 3 a 4násobkem životního minima se výše komponenty pozvolně redukuje pomocí koeficientu redukce, kterým se komponenta ve výší   
(1 000 Kč/dítě) násobí, aby se nevytvořily bodu zlomu na této hranici příjmu.

Diferencovaná paušální částka na dítě odráží odměnu za přičinění rodiny vedoucí k vlastní finanční soběstačnosti a zároveň reflektuje skutečnost, že se tato komponenta nezapočítává do příjmu domácnosti a nemá tedy vliv na další komponenty (viz dnešní zápočet přídavku na dítě jako příjmu u příspěvku na bydlení a u dávek pomoci v hmotné nouzi). Redukovaná výše komponenty je zavedena s cílem odstranit body zlomu.

Je ponechána možnost vládě nařízením zvýšit výše uvedené částky složky dítě, a to s účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jejich vyhlášení, pokud příslušný index spotřebitelských cen vzroste od posledního stanovení těchto částek alespoň o 5 %. Růst příslušného indexu spotřebitelských cen se zjišťuje z údajů ČSÚ.

Nárok na složku dítě není, jestliže některá ze společně posuzovaných osob nevykonává pracovní aktivitu (s výjimkou zranitelných osob, po kterých se aktivita nevyžaduje) a složka   
na konkrétní dítě nenáleží na dobu 3 měsíců v případě, že byl některé ze společně posuzovaných osob uložen přestupek za neplnění povinné předškolní nebo školní docházky tohoto dítěte. Tato úprava není novinkou, ale přebírá se z dávek pomoci v hmotné nouzi a ze systému státní sociální podpory z rodičovského příspěvku.

**K § 33 (Složka pracovní bonus) a § 34 (Výše složky pracovní bonus)**

S cílem motivovat domácnosti k pracovní aktivitě a ke zvýšení životní úrovně vlastním přičiněním se navrhuje, aby ty domácnosti, které jsou takto aktivní, byly zvýhodněny bonusem, který odpovídá stanovenému podílu dosaženého příjmu z této aktivity. Podmínkou   
je, že alespoň jeden z členů domácnosti má příjem ze závislé nebo samostatné výdělečné činnosti a že aspoň jedna z ostatních složek DSSP u této domácnosti je vyšší než nula.

Výše složky pracovního bonusu je odvislá od rozhodného příjmu domácnosti. V případě rozhodného příjmu domácnosti do 1,5násobku životního minima domácnosti činí složka pracovního bonusu částku 40 % z příjmů domácnosti ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. V případě rozhodného příjmu domácnosti nad 1,5násobku životního minima domácnosti činí složka pracovního bonusu částku 40 % z nezáporného rozdílu mezi příjmy domácnosti ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti a dvojnásobku částky, o kterou rozhodný příjem převyšuje 1,5násobek životního minima.

**K § 35 (Další ustanovení o nároku na dávku a její výplatu)**

Splňují-li členové domácnosti nárok na DSSP jen po část kalendářního měsíce, náleží jim   
ve výši, v jaké náleží za kalendářní měsíc. Splňují-li členové domácnosti nárok na DSSP po část kalendářního měsíce v nižší výměře a po část měsíce ve vyšší výměře, vyplatí se za tento měsíc ve vyšší výměře. Úprava je pro-klientská, v měsíci, ve kterém kvůli zjištěným změnám   
v rozhodných skutečnostech vyjde DSSP v nižší částce, se vyplatí ještě částka původní, tedy vyšší, a naopak.

Pokud je po vzniku nároku v důsledku příjmových změn stanovena nulová výše dávky, nárok na dávku po dobu následujících tří kalendářních měsíců nezaniká, o této skutečnosti se vydá písemné rozhodnutí. Pokud je dávka stanovena ve čtyřech po sobě jdoucích kalendářních měsících ve výši 0 Kč, nárok na dávku zaniká k poslednímu dni třetího kalendářního měsíce   
s nulovým nárokem na dávku. Jde o opatření, které má za cíl snížit administrativní zátěž příjemce DSSP v případě, kdy se příjemci DSSP na chvíli navýší příjmy a DSSP by kvůli této změně nemělo náležet (bude ve výši 0 Kč), nicméně se předpokládá, že za rozhodné období dalších tří měsíců by nárok na DSSP v určité výši opět vznikl. V tomto případě tedy nemusí osoba znovu uplatňovat žádost o DSSP a na základě rozhodných příjmů se automaticky zhodnotí, zda nárok po třech měsících v určité výši na DSSP bude nebo nebude. Pokud bude, DSSP se automaticky začne opět poskytovat, pokud nebude, DSSP se odejme.

Lze tedy shrnout, že změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na DSSP a její výši jsou posuzovány tak, aby to bylo výhodnější pro příjemce DSSP a ani v případě, že se stanoví nulový nárok, nárok ihned nezaniká. Pokud v následujících čtyřech měsících nárok opět vznikne, pokračuje se ve výplatě na základě původně podané žádosti, o DSSP není třeba znovu žádat.

V tomto ustanovení je také řešena situace, kdy DSSP nenaleží z důvodu, že majetek, který má domácnost k dispozici, přesahuje “tolerovanou” výši (viz § 9). V takovém případě nemá tato domácnost nárok na DSSP šest měsíců od jejího odejmutí. Toto ustanovení se uplatní pouze v případech, kdy se jedná o totožnou domácnost co do jejích členů. Jeho cílem je zabránění účelovému převodu finančních prostředků nebo dalšího posuzovaného majetku.

**K § 36 (Příjemce dávky)**

Stanoví se, kdo je příjemcem dávky – ten, komu byla dávka přiznána, případně zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná fyzická osoba, jíž byl příjemce svěřen do péče nahrazující péči rodičů.

Stanoví se podmínky pro ustanovení zvláštního příjemce dávky, pokud dosavadní příjemce dávky nemůže dávku přijímat nebo ji využívá v rozporu s jejím účelem. O ustanovení zvláštního příjemce rozhoduje Úřad práce, zvláštní příjemcem může být fyzická nebo právnická osoba, která s ustanovením zvláštním příjemcem souhlasí. V případě, kdy příjemce dávku nemůže přijímat je zvláštní příjemce povinen dávku použít podle pokynů příjemce. Tímto ustanovením   
je zajišťováno naplnění účelu dávky.

**K § 37 (Nové posouzen nároku v době po vzniku nároku na dávku)**

Došlo-li k novému posouzení nároku na DSSP nebo její výši, Úřad práce DSSP přizná, vyplatí nebo její výši zvýší ode dne, kdy zjistil, že je třeba nově nárok na DSSP nebo její výši posoudit, nebo kdy o nové posouzení nároku bylo požádáno, nebo odejme, její výplatu zastaví nebo její výši sníží ode dne následujícího po dni, jimž uplynulo období, za které již byla DSSP vyplacena. Ustanovení o povinnosti vrátit přeplatek na dávce tím není dotčeno. Toto ustanovení zajišťuje možnost Úřadu práce přehodnotit nárok na DSSP a její výši v případech, kdy se změnily skutečnosti rozhodné pro nárok na DSSP, její výši a výplatu.

**K § 38 (Vzdání se nároku na dávku)**

Příjemce dávky nebo člen domácnosti může v době svého nároku na DSSP oznámit Úřadu práce, že odvolává souhlas se zjišťováním skutečností rozhodných pro nárok na dávku a její výplatu. V tom případě nárok na DSSP a její výplatu na základě původně podané žádosti zaniká ze zákona. Žádné rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

Upravuje se možnost vzdání se nároku na DSSP a její výplatu. Cílí se na případy, kdy již příjemce nebo člen domácnosti nechce v pobírání DSSP pokračovat, resp. nechce, aby si orgán státní sociální pomoci nadále periodicky zjišťoval rozhodné skutečnosti pro nárok na DSSP   
a její výplatu (např. příjmy a náklady na bydlení).

**K § 39 (Neprávem odepřená dávka)**

DSSP neprávem přiznaná v nižší částce, než náleží, nevyplácená nebo vyplacená v nižší částce, než v jaké náleží, případně neprávem odepřená nebo přiznaná od pozdějšího data se přizná nebo zvýší ode dne, od něhož DSSP nebo její zvýšení náleží, nejvýše však tři roky zpětně ode dne zjištění této skutečnosti Úřadem práce nebo žádosti oprávněné osoby o doplacení.

Ustanovení o doplatku řeší situaci případného nesprávného rozhodnutí správního orgánu tak, aby bylo zajištěno, že příjemce DSSP nebude zkrácen ve svém právu na DSSP ve výši, která mu podle zákona náleží.

**K § 40 (Neprávem přiznaná dávka)**

DSSP neprávem přiznaná nebo přiznaná ve vyšší výši se rozhodnutím odejme nebo sníží   
od měsíce následujícího po měsíci, za který byla vyplacena. Tím zůstává nedotčeno ustanovení o povinnosti vrátit přeplatek na dávce.

Toto ustanovení řeší situaci, kdy je třeba napravit stav po zjištění, že DSSP je vyplácena bez splnění zákonných podmínek nebo ve vyšší výměře, než náleží. Výslovně se uvádí, že toto ustanovení se netýká případné povinnosti vrátit vzniklý přeplatek na dávce, o které se vede samostatné správní řízení.

**K § 41 (Přechod nároku na dávku)**

Nárok na DSSP nelze postoupit ani dát do zástavy. Nároky na DSSP nejsou předmětem dědictví. Ustanovení o nemožnosti postoupení a zastavení DSSP odpovídá účelu dávky, rovněž tak pravidlo, že nároky na DSSP nejsou předmětem dědictví.

Rovněž se stanoví pravidla pro přechod nároku na DSSP v případě úmrtí žadatele nebo jejího příjemce. Pravidla jsou nastavena tak, aby administrace byla co nejjednodušší a klientsky přívětivá. Zemře-li člen domácnosti, který podal žádost, za žadatele se považuje nejstarší zletilý člen domácnosti, pokud taková osoba je členem domácnosti. Zemře-li příjemce DSSP, příjemcem se stává nejstarší zletilý člen domácnosti, pokud taková osoba je členem domácnosti.

**K § 42 (Zánik nároku na dávku některého člena domácnosti)**

Zanikne-li nárok příjemci DSSP, příjemcem se stává nejstarší zletilý člen domácnosti, pokud taková osoba je členem domácnosti. „Automatická“ změna – přechod “na nejstarší zletilou osobu v domácnosti” je administrativně jednoduché a klientsky přívětivé řešení, neboť nedojde k zániku nároku na DSSP pro celou domácnost. Jedná se o obecné ustanovení ke všem způsobům zániku nároku, zejména např. v případě úmrtí příjemce dávky.

Nárok na DSSP člena domácnosti, který je ve vazbě, v zabezpečovací detenci nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, zaniká ode dne následujícího po uplynutí prvního kalendářního měsíce vazby, výkonu trestu odnětí svobody, nebo výkonu zabezpečovací detence, přičemž doby   
se sčítají. Ustanovení reflektuje skutečnost, že uvedená osoba fakticky v domácnosti nefiguruje a její potřeby jsou státem saturovány jiným způsobem.

**K § 43 (Výplata dávky)**

DSSP vyplácí Úřad práce. DSSP se vyplácí měsíčně po uplynutí měsíce, za který náležela, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který náležela. Výplatou “zpětně” dojde k zajištění odpovědného zhodnocení nároku na DSSP a její výši na základě zjištěných skutečností, o nichž nejsou pochybnosti.

DSSP se vyplácí v české měně. DSSP se vyplácí na bankovní účet určený příjemcem. Preference této formy výplaty je vyjádřena tím, že výplata poštovním poukazem se děje v odůvodněných případech a že v tomto případě náklady na tuto formu výplaty hradí její příjemce (obdobně jako u důchodů). Výplata na bankovní účet je z ekonomického a administrativního hlediska jednodušší a efektivnější, proto jde o preferovanou formu. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč měsíčně, má se za to, že je nárok na dávku ve výši nula. Toto ustanovení zabraňuje vyplácení “korunových” částek, kdy výplata těchto malých částek by byla neúměrně ekonomicky náročná.

Dávka se nevyplácí do ciziny, což odpovídá osobnímu rozsahu nároku na dávku. Toto pravidlo je „prolomeno“ jen v případě použití přímo použitelných předpisů EU.

**K § 44 (Povinnosti žadatele o dávku, příjemce dávky, členů domácnosti)**

Stanoví se (standardní) povinnosti žadatele o DSSP, jejího příjemce a členů domácnosti   
a důsledky neplnění stanovených povinností.

Žadatelé o DSSP, její příjemci a členové domácnosti mají povinnost v souvislosti s řízením   
o DSSP osvědčit skutečnosti rozhodné pro DSSP, její výši nebo výplatu a písemně ve lhůtě   
8 dní hlásit všechny změny skutečností rozhodných pro nárok na DSSP a její výplatu. Stanoví se povinnost doložit výši příjmů ze závislé činnosti a výši nákladů na energie pro případ, kdy příjemce nepověřil zjišťováním těchto skutečností Úřad práce. Stanoví se povinnost člena domácnosti pobírající složku dítě oznámit Úřadu práce pravomocné uložení trestu za neplnění povinností souvisejících s plněním povinné předškolní nebo školní docházky nebo povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu v případě, že je DSSP nebo její výše podmíněna nepříznivým zdravotním stavem.

Stanoví se důsledky neplnění těchto povinností, kterými jsou zastavení výplaty DSSP, její odejmutí nebo nepřiznání.

Stanovené povinnosti a důsledky jejich neplnění zajišťují aktuálnost nároku na DSSP, její adresnost v reálném čase a zjištění rozhodných skutečnosti pro vznik nároku na DSSP, její výši a výplatu.

**K § 45 (Potvrzení o pracovní neschopnosti pro účely dávky a potvrzení o ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení), § 46 (Režim pracovní neschopnosti pro účely dávky), § 47 (Povinnosti fyzické osoby) a § 48 (Kontrola dodržování režimu pracovní neschopnosti pro účely dávky)**

Na základě poznatků z praxe ze současných dávkových systémů a ve snaze zamezit neodůvodněnému čerpání DSSP se navrhuje, aby v souvislosti s potvrzením o pracovní neschopnosti bylo umožněno Úřadu práce zkontrolovat plnění léčebného režimu práceneschopnou osobou a povinnost podrobit se vyšetření zdravotního stavu u smluvního poskytovatele zdravotních služeb. Vychází ze stejného opatření, které je v současné době zakotveno v zákoně o zaměstnanosti, kde jsou tímto způsobem řešeny osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud příjemce DSSP nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání a bude deklarovat, že je osobou dočasně práce neschopnou, avšak nebude mít nemocenskou dávku, bude mít Úřad možnost práce zkontrolovat dodržování léčebného režimu.

**K § 49 (Povinnosti státních orgánů a dalších osob)**

Jsou stanoveny povinnosti “třetím osobám”, tedy státním orgánům, peněžním ústavům (§ 50)   
a dalším osobám bezplatně orgánům státní sociální pomoci sdělit údaje nezbytné pro řízení   
o nároku na dávku, její výši a výplatě. Tyto údaje budou sdělovány na základě výzvy zasílané orgány státní sociální pomoci. Ustanovení umožňuje dostatečně efektivně využívat digitalizaci některých procesů v rámci řízení o nárocích na dávku, a to zejména v oblasti zjišťování příjmů a nákladů na bydlení.

Ustanovení cílí na situace, kdy je možné objektivní data (tedy číselné údaje), jejichž původcem je právnická osoba, s níž má žadatel nebo člen domácnosti smluvní vztah (zaměstnavatel, dodavatel energií) předávat Úřadu práce v maximální možné míře digitálně, v zásadě přímou komunikací mezi těmito subjekty a Úřadem práce. Předpokladem pro takové získání rozhodných skutečností je jednak udělení souhlasu klienta se zjišťováním rozhodných skutečností, a také pověření ze strany klienta pro Úřad práce.

Konkrétně úprava ukládá povinnost poskytovat informace o příjmech ze závislé činnosti   
a nákladech na bydlení žadatele o dávku, příjemce dávky i členů jejich domácností Úřadu práce ČR elektronicky, a to na výzvu Úřadu práce, v předem specifikované podobě, struktuře   
a formátu s tím, že pokud odpověď na výzvu nebude splňovat dané podmínky, nebude   
k ní přihlíženo. Specifikaci formátu a struktury zveřejní MPSV vyhláškou.

Ustanovením není dotčeno právo klienta podat veškeré náležitosti (doklady) jinak než elektronicky, tedy i papírově.

Ustanovení dále zakotvuje možnost, aby povinné osoby mohly uzavřít s MPSV dohodu   
o způsobu výměny rozhodných údajů s krajskými pobočkami Úřadu práce, a to prostřednictvím informačního systému (vyloučení datových schránek, primárně cílí na dodavatele plynu   
a elektřiny).

**K § 50 (Povinnost peněžních ústavů)**

Peněžním ústavům se stanoví povinnost bezplatně orgánům státní sociální pomoci sdělit údaje nezbytné pro řízení o nároku na DSSP, pro její výši a výplatu. Tyto údaje budou sdělovány   
na základě výzvy zasílané Úřadem práce a budou se týkat údajů žadatele o DSSP, příjemce dávky i členů jejich domácností, čísel účtů nebo jeho jiných jedinečných identifikátorech, jakož i o jejich stavu, a změnách.

Úprava, jež se vztahuje k povinnosti peněžních ústavů sdělovat Úřadu práce údaje o svých klientech, kteří jsou žadateli, resp. příjemci DSSP, se již nyní aplikuje v systému pomoci   
v hmotné nouzi. Ustanovení slouží k prokázání toho, zda žadatel nebo příjemce DSSP nemá finanční prostředky pro zlepšení své situace, tj. že dávková pomoc je odůvodněná. Tato úprava umožňuje operativně ověřovat žadatelova tvrzení o jeho majetkových poměrech. Neznamená to, že by banky měly svévolně sdělovat Úřadu práce veškeré informace týkající se klientů, nýbrž pouze splní zákonnou povinnost k dotazu Úřadu práce, který hodnotí nárok na DSSP.

V současných dávkových systémů i v navrhovaném zákoně o dávce státní sociální pomoci   
je podmínkou nároku na výplatu dávky souhlas žadatele a společně posuzovaných osob, aby státní orgány, právnické a fyzické osoby sdělily Úřadu práce mj. výši příjmu, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce, její výši a výplatě. Pro úplnost lze uvést, že již v minulosti pro dávkové systémy Nejvyšší správní soud rozhodl, že Úřad práce může vyžadovat výpisy   
z účtů vedených u bank a toto není v rozporu se zákonem (NSS č.j. Ads 219/2015-30).

**K § 51 (Mlčenlivost a předávání údajů)**

Zaměstnanci, kteří provádějí zákon o dávce státní sociální pomoci, jsou vázáni mlčenlivostí   
ve vztahu ke všem skutečnostem, o kterých se při provádění zákona dozvědí. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být zbaveni pouze písemně s uvedením rozsahu a účelu.

Orgány státní sociální pomoci jsou oprávněny a zároveň povinny sdělovat přesně vymezený okruh informací zjištěných při provádění státní sociální pomoci přesně vymezeným subjektům. Jiným subjektům mohou sdělovat údaje pouze se souhlasem těch, kterých se údaje týkají, nebo jestliže to umožňuje zvláštní zákon.

**K § 52 (Přeplatky na dávce členů domácnosti) a § 53 (Přeplatky na dávce dalších fyzických nebo právnických osob)**

Stanoví se povinnost neprávem přijatou DSSP nebo její část vrátit. Prekluze nároku na vrácení neprávem poskytnuté dávky nebo její části uplynutím tří let ode dne, kdy byla vyplacena, lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě, po dobu řízení nebo provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou prováděny srážky z dávky nebo placeny splátky na základě dohody o uznání dluhu.

Osoba (příjemce, člen domácnosti, jiná fyzická nebo právnická osoba), která zavinila, že DSSP byla vyplacena neprávem/ve vyšší částce, než náležela, je povinna ji vrátit/nahradit (vyhodnocování zavinění na přeplatku na dávce). Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže nedosahuje 100 Kč. Stanoví se solidární odpovědnost za vrácení přeplatku na DSSP v případě, že přeplatek zavinilo více osob.

Tato ustanovení naplňují princip hospodárného využívání finančních prostředků státu   
na sociální dávky s tím, že v případě zjištění, že dávka byla vyplacena v rozporu se zákonem, je povinnost takto přijatou dávku vrátit/nahradit.

**K § 54 (Informační systém o DSSP)**

Pro účely řízení o DSSP vede a spravuje MPSVInformační systém o DSSP, který je agendovým informačním systémem. Součástí Informačního systému MPSV jsou datové zdroje   
a komunikační infrastruktura, včetně rozhraní pro komunikaci s účastníky řízení a dalšími povinnými osobami. Příslušné orgány jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o DSSP a její výplatě včetně osobních údajů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím ochranu osobních údajů. Veškeré údaje, které jsou vedeny v informačním systému o DSSP, jsou součástí Integrovaného informačního systému práce a sociálních věcí. Příslušné orgány jsou povinny zajistit uložení všech údajů   
z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů, a všech písemností   
a spisů týkajících se pravomocně ukončených správních řízení o DSSP po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému.

**K § 55 (Kontrolní činnost a šetření v místě)**

Stanoví se principy kontrolní činnosti v řízení o DSSP a oprávnění vstupovat do obydlí   
za účelem provádění šetření v místě, popř. sociálního šetření, v souvislosti se stanovením nároku na DSSP, její výši nebo výplatu.

Úřad práce, který o dávce rozhoduje a vyplácí ji, má právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů předložených právnickými a fyzickými osobami v řízení o DSSP.

Zaměstnanci zařazení v orgánech státní sociální pomoci (Úřad práce a MPSV) pověření provedením kontroly mají oprávnění kontrolovat u právnických nebo fyzických osob plnění povinností uložených zákonem o dávce státní sociální pomoci. V případě peněžních ústavů   
se týká oprávnění kontrolovat jen povinnosti, které peněžní ústav plní jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši DSSP zjišťují (tím není vyloučena možná kontrola bankovních účtů žadatelů a příjemců DSSP – viz § 50). To platí obdobně pro oprávnění kontrolovat státní orgán, který plní povinnosti jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši DSSP zjišťují.

Upravuje se pro zaměstnance orgánu státní sociální pomoci, pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu oprávnění vstupovat   
do obydlí na základě souhlasu žadatele o DSSP nebo jejího příjemce v souvislosti s plněním úkolů podle zákona o dávce státní sociální pomoci, s cílem provádět šetření v místě, popř. sociální šetření pro zjištění podmínek nároku na DSSP a její výši a pro možnou společnou spolupráci s Úřadem práce. Toto oprávnění mají rovněž zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví nebo obecných stavebních úřadů pro posuzování základních standardů bydlení. Podmínkou je prokázání se služebním průkazem a doložkou služebního průkazu. Pokud žadatel o DSSP nebo její příjemce nedá souhlas se vstupem do obydlí, nebo znemožní provedení šetření v místě, popř. sociální šetření k ověření skutečností rozhodných pro nárok na DSSP nebo její výši, má se za to, že se neprokázala rozhodná skutečnost, která se šetřením v místě (popř. sociálním šetřením) měla zjišťovat. V tom případě může být žádost o DSSP zamítnuta nebo odejmuta, popřípadě snížena její výše.

**K § 56 (Posuzování neodůvodnitelné zátěže pro dávku) a § 57 (Předávání údajů ve věci posuzování neodůvodnitelné zátěže systému)**

Zákon o dávce státní sociální pomoci naplňuje článek 30 odst. 2 Listiny základních práv   
a svobod, v němž je zaručeno každému, kdo se nachází v hmotné nouzi, právo na zajištění pomoci nezbytné pro zajištění základních životních podmínek. Formulace základního práva zakotveného v Listině základních práv a svobod není omezeno jen na občany České republiky (viz § 8).

Požádá-li o poskytnutí DSSP občan členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník, kteří jsou hlášeni na území České republiky k pobytu podle zákona o pobytu cizinců po dobu delší než 3 měsíce, orgán státní sociální pomoci posuzuje, zda tato osoba není neodůvodnitelnou zátěží. Toto opatření se převzalo ze systému pomoci v hmotné nouzi. Neodůvodnitelná zátěž systému se zkoumá i u osoby společně posuzované. Uvedené neplatí   
a neodůvodnitelná zátěž se nezjišťuje u osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Rodinným příslušníkem občana členského státu Evropské unie se podle zákona o pobytu cizinců rozumí jeho manžel; rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyživuje a se kterým žije ve společné domácnosti; dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manžela občana Evropské unie. Skutečnost, že osoba bude na základě vyhodnocení neodůvodnitelné zátěže systému označena orgánem státní sociální pomoci   
za osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému, nemá vliv na nárok a ani na výši DSSP. Pokud orgán státní sociální pomoci označí konkrétní osobu za osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému, může být uvedené vyhodnocení důvodem pro ukončení pobytu této osoby   
na území České republiky, a to ze strany Ministerstva vnitra. Orgán státní sociální pomoci   
je povinen, po vyhodnocení, že konkrétní osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému, předat tuto informaci právě Ministerstvu vnitra. Pokud orgán státní sociální pomoci oznámí Ministerstvu vnitra, že je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, je Ministerstvo vnitra povinno orgánu státní sociální pomoci sdělit ukončení přechodného pobytu této osoby. Ministerstvo vnitra též neprodleně sdělí na žádost orgánu státní sociální pomoci, zda osobě, která žádá o přiznání dávky nebo které je tato dávka poskytována, byl ukončen pobyt na území České republiky. Teprve tato skutečnost má vliv na trvání nároku, popř. výši DSSP, neboť osoba (domácnost) přestává plnit osobní rozsah pro nárok na dávku (viz § 8).

Posuzování neodůvodnitelné zátěže systému bylo do zákona o dávce státní sociální pomoci začleněno s úmyslem zabránit osobám členských států Evropské unie cestovat po Evropě   
s cílem čerpat sociální dávky v tom státě, kde jim čerpání těchto dávek bude připadat výhodnější. Na druhou stranu posuzování neodůvodnitelné zátěže systému nemůže bránit pohybu osob s cílem získat zaměstnání v jiném členském státě Evropské unie, studovat v jiném členském státě Evropské unie, pobývat se svojí rodinou. Proto je okruh osob, které mohou být označeny za neodůvodnitelnou zátěž systému, omezen. Jasně se definuje, kdy osoba (členové domácnosti) nejsou zátěží systému, popř. stanoví po jakou dobu. Jedná se o skutečnosti především spojené s účastí na nemocenském a důchodovém pojištění, s evidencí uchazečů   
o zaměstnání.

Pokud občan členského státu Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník nepatří do uvedené kategorie osob, u kterých se neodůvodnitelná zátěž systému nezjišťuje, posuzuje orgán státní sociální pomoci neodůvodnitelnou zátěž systému, a to systémem bodů, které se sčítají u každé osoby zvlášť. Hodnotí se délka pobytu na území České republiky, doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky, doba soustavné přípravy   
na budoucí povolání na území České republiky a možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání   
a míry nezaměstnanosti.

Po provedeném bodovém hodnocení sečte orgán státní sociální pomoci bodová hodnocení   
za všechny uvedené skutečnosti a následně u osoby vyhodnotí, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému nebo nikoli. V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje 20 bodů, tzn. je v rozmezí 11 až 19 bodů, orgán státní sociální pomoci rozhodne, za použití správního uvážení, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému nebo nikoli.   
Při tomto rozhodování přihlíží orgán státní sociální pomoci k vazbám této osoby na osoby blízké, které pobývají v České republice, a dále se přihlíží k tomu, zda se jedná jen o dočasnou tíživou situaci, a zda přiznáním dávek této osobě nedojde k neúměrnému zatížení systému státní sociální pomoci. Na základě skutečnosti, že se sociální poměry osob v čase mění, je orgán státní sociální pomoci oprávněn posoudit, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému,   
též opětovně poté, kdy došlo u posuzované osoby ke změně jejích sociálních poměrů.

Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České republiky, obce a zaměstnavatelé občanů členských států Evropské unie jsou povinni na výzvu orgánu státní sociální pomoci sdělit údaje potřebné k posouzení, zda osoba je neodůvodnitelnou zátěží systému.

**K § 58 (Věcná příslušnost) a § 59 (Výkon státní správy držitelem poštovní licence)**

O DSSP rozhoduje v prvním stupni Úřad práce jakožto správní úřad s celostátní působností. Úřad práce v řízení vystupuje jako jeden správní orgán.

Státní správu podle zákona o dávce státní sociální pomoci je oprávněn v případě, že s ním MPSV uzavře veřejnoprávní smlouvu, vykonávat rovněž držitel poštovní licence, a to v rozsahu stanoveném zákonem.

**K § 60 (Podání)**

Obecně jakékoliv podání (kromě podání samotné žádosti o DSSP) účastníka řízení nebo člena jeho domácnosti vůči orgánu státní sociální pomoci se činí prostřednictvím Informačního systému o DSSP, nebo Informačního systému o DSSP formou asistovaného podání, informačního systému datových schránek, nebo provozovatele poštovních služeb nebo   
na podatelně Úřadu práce. Asistovaným podáním se rozumí situace, kdy žadatel přijde   
na pracoviště Úřadu práce (případně držitele poštovní licence) a zaměstnanec   
mu zprostředkovává zadání skutečností rozhodných pro nárok na dávku do informačního systému.

**K § 61 (Zahájení řízení o DSSP)**

Řízení o přiznání DSSP se zahajuje na žádost člena domácnosti podáním prostřednictvím Informačního systému o dávce státní sociální pomoci online (podáním žádosti v klientské zóně JENDA), případně formou asistovaného podání u Úřadu práce nebo asistovaného podání   
u držitele poštovní licence, se kterým byla uzavřena veřejnoprávní smlouva. Asistované podání lze učinit též mimo pracoviště Úřadu práce za přítomnosti oprávněné úřední osoby   
a za podmínek stanovených vnitřním předpisem Úřadu práce. Asistovaným podáním se rozumí situace, kdy žadatel přijde na pracoviště Úřadu práce/pošty a zaměstnanec mu zprostředkovává zadání skutečností rozhodných pro nárok na DSSP přímo do informačního systému MPSV.   
Z důvodu ochrany specifických skupin osob (senioři vyššího věku, imobilní klienti apod.)   
se počítá s tím, že by zaměstnanec Úřadu práce mohl v těchto specifických a nijak četných případech klienta navštívit v jeho domácnosti a tam s ním prostřednictvím tabletu žádost podat.

Možnost zplnomocnit k řízení o DSSP jinou osobu zůstává.

Řízení o změně výše již přiznané DSSP nebo o jejím odnětí nebo o zastavení její výplaty   
se zahajuje na návrh příjemce (případně zvláštního příjemce), nebo z moci úřední.

Stanovený způsob zahájení řízení o DSSP a řízení o její změně, odnětí nebo zastavení výplaty reflektuje digitalizaci administrace nepojistných sociálních dávek, zlepšuje přístup osob   
k dávkové pomoci a současně chrání osoby s nižší mírou digitálních kompetencí nebo možností.

**K § 62 (Účastníci řízení)**

Účastenství v řízení o DSSP je upraveno tak, aby byla minimalizována administrativní zátěž   
v rámci správního řízení na straně Úřadu práce i klienta (výzvy, doručování apod.).

V řízení o DSSP je účastníkem správního řízení pouze žadatel, resp. příjemce (žadatel o DSSP se příjemcem stává poté, kdy byla DSSP přiznána a vyplácí se). Pro účely řízení o přeplatku   
je účastníkem řízení rovněž člen domácnosti, případně jiná fyzická a právnická osoba, která zavinila vznik přeplatku. Rovněž může být účastníkem řízení zvláštní příjemce, pokud jde   
o ustanovení zvláštního příjemce.

**K § 63 (Stavění lhůty pro vydání rozhodnutí)**

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci DSSP nejsou explicitně upraveny a subsidiárně se použijí ustanovení správního řádu.

Stanoví se však výslovně, kdy lhůta pro vydání rozhodnutí neběží. Lhůta neběží ode dne odeslání výzvy podle zákona o státní sociální pomoci, případně výzvy ke splnění povinnosti účastníku řízení nebo členu domácnosti nebo jiné právnické nebo fyzické osobě. Lhůta neběží ode dne odeslání výzvy do dne jejího splnění, případně do marného uplynutí lhůty pro její splnění. Důvodem úpravy je to, že orgán státní sociální pomoci nemůže v době, kdy čeká   
na splnění povinností uložených výzvou, činit další úkony v řízení.

**K § 64 (Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí)**

Vydání rozhodnutí ve věci nároku na DSSP nepředchází povinnost orgánu státní sociální pomoci dát účastníku řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, pokud bylo rozhodováno jen na základě podkladů doložených účastníkem řízení nebo členem jeho domácnosti, případně na základě údajů, které jsou vedeny v informačním systému ministerstva. V případě řízení vedeného z moci úřední může být při splnění těchto podmínek první úkonem správního orgánu vydání písemného rozhodnutí. Jedná se reflexi potřeby maximálního zjednodušení správního řízení o DSSP na straně správního orgánu i na straně účastníka řízení pro případy, kdy se postup podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu jeví jako nadbytečně administrativně zatěžující.

**K § 65 (Rozhodnutí)**

V případě, že rozhodnutí ve věci stanovení nároku na DSSP bude vyhotoveno s použitím automatizované výpočetní techniky, je možné toto rozhodnutí vydat s předtištěným razítkem orgánu státní sociální pomoci a jménem, příjmením a funkcí odpovědného zaměstnance, které může být nahrazeno kvalifikovanou pečetí Úřadu práce. Tímto ustanovením se reaguje na stále hojnější zapojení výpočetní techniky a digitalizace v administraci nepojistné dávkové agendy.

Rozhodnutí o přiznání DSSP nebo změně její výše se dodávají pouze do Informačního systému o DSSP (poznamenávají se do spisu). Za den oznámení těchto rozhodnutí se považuje den, kdy byla příslušná finanční částka odepsána z účtu Úřadu práce. V odůvodnění rozhodnutí o přiznání DSSP nebo změně její výše se uvedou důvody výroku rozhodnutí a podklady pro jeho vydání. O dodání tohoto rozhodnutí do Informačního systému jsou všichni adresáti informováni zprávou na adresu elektronické pošty nebo zprávou na telefonní číslo uvedené v základních registrech nebo na adresu elektronické pošty a zprávou na telefonní číslo, které bylo sděleno Úřadu práce. Je zajištěno, že účastník řízení v případě potřeby může zjistit, z jakých podkladů správní orgán vycházel a jakým způsobem stanovil nárok na DSSP a její výši, aby v případně nesouhlasu s výší přiznané DSSP nebo s její změnou, měl informace ke zvážení možnosti podat odvolání.

**K § 66 (Doručování)**

V řízeních o DSSP se účastníkům řízení a členům domácnosti doručuje primárně elektronicky, pokud to forma písemnosti umožňuje. Úřad práce doručuje písemnosti prostřednictvím Informačního systému o DSSP. Takový dokument je doručen okamžikem, kdy se do tohoto informačního systému přihlásí adresát (účastník řízení nebo člen domácnosti). Nepřihlásí-li   
se adresát písemnosti do Informačního systému o DSSP ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do Informačního systému o DSSP dodána, považuje se tato písemnost za doručenou uplynutím posledního dne této lhůty. Má-li adresát zpřístupněnu datovou schránku, doručuje   
se písemnost souběžně s doručením prostřednictvím Informačního systému o DSSP také   
do datové schránky, vyjma rozhodnutí o přiznání dávky, nebo o změně výše dávky, které   
se dodává pouze do informačního systému o DSSP – viz ustanovení § 65.

V případě, že se písemnost doručuje i do datové schránky, za doručenou se tato písemnost považuje okamžikem, kdy je považována za doručenou do datové schránky podle zákona   
o elektronických úkonech.

Adresát písemnosti je o jejím dodání prostřednictvím Informačního systému o DSSP notifikován zprávou na adresu elektronické pošty nebo zprávou na telefonní číslo uvedené   
v základních registrech nebo na adresu elektronické pošty a zprávou na telefonní číslo, které sdělil Úřadu práce.

Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení pouze v případě (a jen těm účastníkům, kteří nevyužívají klientskou zónu), že žádost o dávku byla zamítnuta, dávka byla odejmuta, výše dávky klesla na nulu, bylo rozhodnuto o povinnosti vrátit přeplatek na dávce, jde o prominutí podmínky trvalého pobytu, jde o rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce.

V případě, že účastníku řízení nebo členu jeho domácnosti nelze doručovat prostřednictvím Informačního systému o dávce státní sociální pomoci, použije se pro doručování správní řád, do vlastních rukou se v řízeních podle tohoto zákona doručují pouze rozhodnutí vyjmenovaná v předchozím odstavci a také výzva orgánu státní sociální pomoci, kterou se v průběhu řízení ukládá povinnost.

Právní úprava odpovídá potřebě maximálního zjednodušení řízení jak na straně správního orgánu, tak na straně účastníka řízení s ohledem na postupující digitalizaci v oblasti nepojistných sociálních dávek, avšak se zachováním rovného přístupu pro ty, kteří digitální kanály pro přístup k dávce státní sociální pomoci využít nechtějí nebo nemohou.

**K § 67 (Spis)**

Zvláštní právní úprava vedení spisu ve věci DSSP odpovídá přijatým principům v oblasti podání žádosti o DSSP a vedení řízení za pomoci prostředků digitální technologie a přispívá   
k zjednodušení zefektivnění administrace dávky. Spis o DSSP se vede pouze v elektronické podobě v Informačním systému o DSSP.

V případě asistovaného podání prostřednictvím držitele poštovní licence se do spisu zaznamená, který pracovník držitele poštovní licence podání do Informačního systému o DSSP zadal.

Nahlížet do spisu mohou pouze účastník řízení, žadatel o DSSP, její příjemce a člen jejich domácnosti v rozsahu údajů o jeho osobě, a oprávnění zástupci těchto osob. V případě podání v listinné podobě příslušný orgán převede toto podání do elektronické podoby a tuto prostou kopii založí do spisu. Vylučuje-li povaha dokumentu nebo důkazního prostředku převedení   
do elektronického podoby, uschová orgán tento dokument nebo důkazní prostředek a ve spise   
o tomto uložení provede záznam.

**K § 68 (Odvolání a odvolací orgán)**

Odvolací lhůta proti rozhodnutí o přiznání DSSP, změně výše DSSP a proti rozhodnutím, která se zasílají do vlastních rukou (§ 66 odst. 2), činí 30 dnů. Vzhledem k tomu, že v případech, kdy je DSSP přiznána/její výše měněna, se pokládá za den oznámení rozhodnutí den, kdy byla příslušná finanční částka odepsána z účtu Úřadu práce, byla stanovena odvolací lhůta delší, než je obvyklá 15denní odvolací lhůta ve správním řízení. Delší odvolací lhůta byla stanovena zejména s ohledem na časovou prodlevu mezi výplatou DSSP a dobou, kdy se DSSP dostane do dispoziční sféry příjemce. Pro jednoduchost je stanoveno, že odvolací lhůta v délce 30 dnů je jednotná pro všechna rozhodnutí ve věci nároku na DSSP.

V odvolacím řízení je i pro DSSP zachován dosavadní model z oblasti nepojistných sociální systémů, kdy odvolacím orgánem je MPSV. Rozhodnutí přezkoumává MPSV, odvolání nemá odkladný účinek.

MPSV rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu. V tomto případě je vyloučeno odvolání a přezkoumání mimo odvolací řízení, protože jde o specifický druh nenárokové odstranění tvrdosti zákona.

**K § 69 (Náhrada nákladů řízení)**

Orgán státní sociální pomoci, účastníci řízení ani členové domácností účastníků řízení nemají nárok na náhradu nákladů vzniklých v řízení o DSSP. V oblasti, ve které stát poskytuje finanční sociální dávky ze státního rozpočtu, není důvod k proplácení nákladů vzniklých v řízení.

**K § 70 (Výkon rozhodnutí a dohoda o srážkách)**

DSSP nepodléhá výkonu rozhodnutí, ani nemůže být předmětem dohody o srážkách. Smyslem dávkové pomoci státu není přispívat na úhradu dluhů příjemce, ale jeho alespoň částečné finanční zabezpečení před propadem do naprosté chudoby a proti ztrátě bydlení. DSSP přispívá rovněž na základní životní potřeby žadatele a výchovu a výživu jeho dětí. Případná exekuovatelnost DSSP by tak byla v rozporu s jejím účelem.

**K § 71 (Soudní přezkum)**

Ze soudního přezkumu je vyloučeno rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu. Prominutí podmínky trvalého pobytu je třeba vnímat jako na svého druhu nenárokové odstranění tvrdosti zákona, o němž na základě správního uvážení rozhoduje MPSV v prvním stupni.

Stanoví se výjimka pro místní příslušnost správního soudu z důvodu celostátní působnosti Úřadu práce, který rozhoduje o dávce v prvním stupni. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu je bydliště účastníka řízení, který se domáhá soudní ochrany.

**K § 72 (Přestupky fyzických osob), § 73 (Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob) a § 74 (Společná ustanovení o přestupcích)**

Stanovení skutkových podstat přestupků fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti DSSP vychází z právní úpravy v zákoně č. 117/1995 Sb. Jejich cílem je působit zejména preventivně a zajistit hladký průběh správního řízení o DSSP.

Fyzická osoba, s výjimkou žadatele o DDSP, příjemce DSSP a členů domácnosti, se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje rozhodné podle zákona pro nárok DSSP, její výši nebo výplatu nebo nesplní povinnost doručit ve stanovené lhůtě potvrzení dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené orgánem státní sociální podpory nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu,   
s obsahem a strukturou datové zprávy stanovenými. V tomto případě lze uložit pokutu   
do 250 000 Kč.

Fyzická osoba, kterou je příjemce, člen domácnosti, se dopustí přestupku tím, že se nepodrobí ve stanovené lhůtě vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření. V tomto případě lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit bezplatně údaje rozhodné podle zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu nebo nesplní povinnost doručit ve stanovené lhůtě potvrzení dálkovým přístupem datovou zprávou do datové schránky určené orgánem státní sociální podpory nebo využitím informačního systému podle specifikace komunikace a ve formátu, s obsahem a strukturou datové zprávy stanovenými. Je-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba příjemcem dávky, dopustí se přestupku, jestliže nesplní ohlašovací povinnost nebo nesplní povinnost vyhovět výzvě podle. Za přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby lze uložit pokutu do 250 000 Kč.

K řízení o přestupcích je příslušný orgán státní sociální pomoci, který ke sdělení údajů vyzval, orgán státní sociální pomoci, kterému měly být rozhodné skutečnosti sděleny nebo osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření. Pokuty vybírá orgán státní sociální pomoci, který je uložil.

**K přechodným ustanovením**

Se vznikem DSSP se umožňuje po účinnosti právní úpravy si o dávku požádat; poskytovat   
se bude od měsíce podání žádosti, nejdříve však od účinnosti.

Vzhledem k tomu, že v konstrukci DSSP jsou transformovány dvě dávky ze systému státním sociální podpory (příspěvek na bydlení a přídavek na dítě) a dvě dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení), které se dotýkají řádově celkem půl milionu osob, je nezbytné podrobně upravit přechod ze starých dávek na novou dávku – DSSP s cílem minimalizovat dopady na poživatele dávek a osoby s nimi společně posuzované a zajistit administrativní zvládnutí po personální i technické stránce. Zákon pro příjemce “starých” dávek stanoví povinnost během tří kalendářních měsíců od účinnosti zákona podat žádost o DSSP, doložit (prohlásit) rozhodné skutečnosti, jinak se propadnutím této lhůty výplata starých dávek zastaví.

I když bude poprvé těmto příjemcům starých dávek nová dávka poskytnuta až za leden 2026, bude se vycházet z rozhodných skutečností, které vycházejí od měsíce podání žádosti o DSSP (tzn. pro náklady na bydlení a rozhodný příjem jsou ty 3 měsíce před podáním žádosti; ostatní rozhodné skutečnosti jsou za měsíc podání žádosti). Výjimku tvoří pouze situace, kdyby   
po podání žádosti o DSSP došlo ke změně okruhu společně posuzovaných osob, což budou žadatelé ze zákona povinni hlásit až do 1. ledna 2026, aby se na tuto změnu mohlo v DSSP reagovat.

Cílem přechodných ustanoveních je zajistit kontinuální výplatu DSSP v návaznosti na výplatu starých dávek. Protože je přechod ze starých dávek na novou dávku komplikovaný, navrhuje se, aby příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, které zajišťují zabezpečení základních životních potřeb na společensky dohodnuté minimální úrovni, byly poskytovány jako dosud   
a reagovaly na aktuální situaci domácnosti. U dávek státní sociální podpory se využije institut, který dosud funguje pouze u příspěvku na bydlení, na obě dávky a prolonguje se výplata příspěvku na bydlení i přídavku na dítě do doby první výplaty DSSP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu čtyř dávek ze dvou dávkových systémů u rozsáhlých skupin osob (různé okruhy společně posuzovaných osob), je rozhodování o nové dávce podle nově dokládaných rozhodných skutečností komplikované, proto je nezbytné výslovně upravit (prodloužit) lhůty pro rozhodování o nové dávce v prvním roce účinnosti.

Také se pro počátek poskytování DSSP prodlužuje lhůta, kdy se má s osobami, které mají nárok na složku živobytí, vypracovat podpůrný plán, a to 3 měsíce, tzn. první podpůrný plán bude sepisován po 6 měsících poskytování DSSP.

Pro určení normativního nájmu a vlastnického paušálu se vychází z údajů o příjemcích DSSP. Jelikož ale nebudou v počátku poskytování DSSP ucelené údaje za všechny příjemce DSSP, protože se po určitou dobu bude současně poskytovat ještě příspěvek na bydlení, je možné vycházet pro určení normativního nájmu a vlastnického paušálu z údajů od příjemců příspěvku na bydlení.

**K účinnosti**

Účinnost zákona se navrhuje od 1. července 2025 s ohledem na potřebu přípravy přechodu na nový systém administrace dávky (aplikační program) a proškolení příslušných zaměstnanců orgánů státní sociální pomoci a spolupracujících subjektů.

1. Viz Programové prohlášení vlády: „Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií.“ [↑](#footnote-ref-2)
2. Viz např. rozsudek C-299/05 (Komise Evropských společenství proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie ze dne 18.10.2007), kde se SD EU vyjádřil v tom smyslu, že disability living allowance (DLA), sestávající z „care component“   
   a „mobility component“, je dávkou v nemoci se složkou sociální pomoci. Složka „pohyblivost" DLA, na kterou by se mohlo pohlížet jako na zvláštní nepříspěvkovou dávku, totiž – jak ostatně uvádí Komise – může být individualizována tak, že pouze tato složka by mohla být zmíněna na seznamu uvedeném v pozměněné příloze IIa, pokud by se Spojené království rozhodlo vytvořit dávku, která by se týkala pouze této složky [*viz bod 69 rozsudku C-299/05*]. [↑](#footnote-ref-3)