**Uzasadnienie**

Procesy wynikające ze zmian w strukturze demograficznej ludności oraz stały przyrost liczby osób starszych w społeczeństwie, stawiają przed Rządem nowe wyzwania społeczne. Jednym   
z nich jest odpowiedzialne i kompleksowe podejście do polityki senioralnej oraz wdrożenie Programów, które zapewnią godną, bezpieczną i aktywną starość.

W ostatnich latach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowało dwa programy rządowe wspierające aktywność społeczną osób starszych: *program wieloletni „Senior+” na lata 2015–2020* (skierowany do jednostek samorządu terytorialnego) oraz *Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – ASOS (*skierowany do organizacji pozarządowych).

Informacje zebrane podczas realizacji obu programów, a także dane statystyczne, gromadzone w ramach *Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce,* jednoznacznie wskazują naznaczące efekty dotychczas zrealizowanych działań i poprawę jakości życia osób starszych na terenie całej Polski. Jednocześnie w dalszym ciągu niezbędne jest kontynuowanie i podejmowanie nowych inicjatyw w tym zakresie oraz zwiększanie środków na ten cel.

**Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025** jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Program zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia – określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).

W oparciu o doświadczenia z realizacji Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020, do Programu wprowadzono następujące zmiany:

1. uzupełnienie diagnozy zawartej w ocenie sytuacji zawartej w Programie o najnowsze i aktualne dane statystyczne, a także o rezultaty programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020;
2. podwyższenie dofinansowania z 300 zł do 400 zł na miesiąc na 1 seniora w ramach kosztów funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganego minimalnego wkładu własnego dla tego zadania z 60% do 50%;
3. zwiększenie kwoty maksymalnej przeznaczonej na utworzenie Dziennego Domu „Senior+” z 300 tys. zł do 400 tys. zł, co przyczyni się do urealnienia stawek i zwiększenia zainteresowania samorządów udziałem w Programie;
4. pozostawienie dofinansowania w wysokości 200 zł na miesiąc na 1 seniora w ramach kosztów funkcjonowania Klubu „Senior+”, przy jednoczesnym zmniejszeniu wymaganego minimalnego wkładu własnego dla tego zadania z 60% do 50%;
5. zwiększenie kwoty maksymalnej przeznaczonej na utworzenie Klubu „Senior+” ze 150 tys. zł do 200 tys. zł, co przyczyni się do urealnienia stawek i zwiększenia zainteresowania samorządów udziałem w Programie;
6. zmianę określonego w Programie minimalnego standardu placówek (w Dziennym Domu „Senior+” pokój pielęgniarski przeniesiono z wymagań obligatoryjnych do wymagań fakultatywnych, określono minimalną powierzchnię użytkową w ośrodkach wsparcia „Senior+”, przypadającą na jednego uczestnika - nie mniej niż 5 m2);
7. zmianę poziomu standardu zatrudnienia pracowników (zezwolono na zatrudnianie stażystów), czego efektem będzie zwiększenie możliwości dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb;
8. ustalenie minimalnej liczby godzin, podczas której Klub „Senior+” będzie świadczył usługi (co najmniej 20 godzin tygodniowo);
9. zmianę treści rozdziału odnoszącego się do sposobu oceny ofert (rozszerzono katalog kryteriów formalnych i merytorycznych oceny ofert), wyboru ofert (wprowadzono obowiązek informowania jst przez wojewodę o odrzuceniu oferty przed przekazaniem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej listy ofert zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego);
10. zmianę rozdziału dotyczącego warunków otrzymywania i wykorzystania dotacji, określając szczegóły współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z wojewodami w zakresie realizacji Programu (procedurę uproszczono);
11. uaktualnienie wskaźników Programu oraz wskazanie terminu jego ewaluacji;
12. ogólna kwota środków z budżetu państwa na realizację programu wynosi 300 mln zł.

Pozostałe zmiany mają charakter wyłącznie redakcyjny lub wynikają bezpośrednio z powyżej wskazanych zmian.

Oczekiwanym efektem proponowanych rozwiązań będzie dostosowanie Programu do oczekiwań strony samorządowej i zachęcenie jej do utrzymania istniejących i utworzenia nowych placówek, będących przedmiotem nowej edycji Programu.

Program uwzględniakierunki działań wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pt. *Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność.*

Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie w IV kwartale 2020 r., co umożliwi sprawne ogłoszenie naboru ofert oraz sprawną realizację Programu w edycji na rok 2021.

Projektowana uchwała wpłynie pozytywnie również na organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą.

Projekt uchwały nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt uchwały nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt uchwały nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt uchwały zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).