|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Департамент правового, кадрового обеспечения и делопроизводства**  **Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области** | | | | | |  | **Директору департамента социальной защиты населения**  **Н.А. Козловой** |
|  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| Правовое заключение | | | | | |

Отделом правой экспертизы и мониторинга правоприменения в соответствии с постановлением Губернатора Ульяновской области от 13.07.2009 № 49 «Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора и Правительства Ульяновской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных актов», постановлением Губернатора Ульяновской области от 03.10.2011 № 100 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Ульяновской области» осуществлена первоначальная правовая и антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Ульяновской области «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных в Ульяновской области» (далее – проект).

По результатам предварительного изучения проекта имеется ряд замечаний.

Так, пункте 2.1 указано, что социальное обслуживание на дому предоставляется одиноким гражданам и гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, а также гражданам пожилого возраста и инвалидам, страдающими психическими расстройствами, туберкулёзом, тяжёлыми заболеваниями, за исключением заболеваний, требующих лечения в медицинских организациях. Из вышеизложенного следует, что на социальное обслуживание на дому может предоставляться гражданам не являющимся пожилыми и инвалидами, частично или полностью утратившими способность к самообслуживанию (в том числе временно).

При этом, в пунктах 2.3-2.5 и далее говориться о получении рассматриваемых услуг гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Таким образом, остаётся не ясным, какие категории граждан могут быть потенциальными получателями социальных услуг на дому.

По каждой форме социального обслуживания предусматривается по одному основанию для отказа, такому как наличие медицинских противопоказаний, предусмотренных федеральным законодательством для предоставления данного вида обслуживания. Вместе с тем, представляется целесообразным расширить данный перечень и иными основаниями, а как минимум основанием, связанным с отсутствием необходимых документов или представлением документов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Кроме того, в пунктах 2.10 и 4.8 указано, что решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной или полной оплатой) принимается поставщиком социальных услуг на основании представленных заявителем сведений о ставе семьи, доходах, иных сведений, обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг.

При этом в пунктах, определяющих необходимость представления документов для принятия решения о предоставлении услуг, обязанность представления каких-либо документов, подтверждающих вышеуказанные сведения, отсутствует.

Из пункта 2.1 проекта следует, что решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании принимается органом социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) заявителя (уполномоченным органом). При этом не ясно, что под этим понимается, учреждения социальной защиты населения или территориальные органы Министерства. С учетом требований Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (часть 2 статьи 15), представляется целесообразным, чтобы данное решение принималось территориальными органами Министерства (Управлениями).

При определении перечня документов, необходимых для предоставления социальной услуги, в проекте отсутствует указание на документы и информации, которые должен представить сам получатель социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия или представляются получателем социальной услуги по собственной инициативе. Данное обстоятельство противоречит требованиям пункта 5 части 2 статьи 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ.

Ряд иных замечаний, в том числе относительно используемой терминологии, указан в тексте проекта.

Учитывая изложенное, полагаем, что представленный проект требует доработки.

Заместитель директора департамента –

начальник отдела правовой экспертизы

и мониторинга правоприменения Д.В. Герасимов

Исп. Зинченко В.С.

44-95-75