**ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA SENIORÓW**

**Zasiłek stały**

Zasiłek stały wypłacany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Świadczenie wypłacane jest przez gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Zgodnie z art. 6 ustawy o pomocy społecznej osobą niezdolną do pracy z powodu wieku jest osoba, która osiągnęła wiek emerytalny.

Wypłata zasiłku stałego jest uzależniona od kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe wynosi obecnie:

1. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł
2. dla osoby w rodzinie – 528 zł

Uwaga: Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Kwota zasiłku stałego wynosi od 30 zł do 645 zł miesięcznie.

**Zasiłek okresowy**

Zasiłek okresowy wypłacany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Świadczenie wypłacane jest przez gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wypłata zasiłku okresowego jest uzależniona od kryterium dochodowego. Kryterium dochodowe wynosi obecnie:

1. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł
2. dla osoby w rodzinie – 528 zł

Kwota zasiłku okresowego wynosi od 20 zł do 418 zł miesięcznie.

**Zasiłek celowy**

Zasiłek celowy wypłacany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Świadczenie wypłacane jest przez gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej. Zgodnie z art. 39ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów w szczególności zakupu żywności, zakupu leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.

Uwaga: Zasiłek celowy może być przyznany nie tylko gotówkowo, ale także w formie biletu kredytowanego.

Zgodnie z art. 41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku:

* zdarzenia losowego,
* klęski żywiołowej,
* klęski ekologicznej.

Uwaga: Zasiłek celowy, wypłacany w razie poniesienia straty, może być przyznany niezależnie od dochodu.

**Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze oraz specjalne usługi opiekuńcze udzielane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Decyzję w przedmiocie udzielenia usług wydaje gminny lub miejski ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości – zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Uwaga: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina (m.in. małżonek, dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić.

**Dodatek pielęgnacyjny**

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS.

Zgodnie z art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych uprawnionym do dodatku jest osoba, która łącznie spełnia dwa kryteria:

* jest uprawniona do emerytury lub renty oraz
* została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Uwaga: kwota dodatku jest niezależna od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego i wynosi 229,91 zł.

Kwotę dodatku pielęgnacyjnego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

**Dodatek kombatancki**

Dodatek kombatancki wypłacany jest na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z dnia 24 stycznia 1991 roku. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest przez ZUS.

Zgodnie z art. 15 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego dodatek kombatancki przysługuje kombatantom i innym osobom uprawnionym, pobierającym emeryturę lub rentę albo uposażenie w stanie spoczynku bądź uposażenie rodzinne.

Uwaga: Kwota dodatku jest niezależna od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego i wynosi 229,91 zł.

Kwotę dodatku kombatanckiego podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

**Dodatek weterana poszkodowanego**

Dodatek weterana poszkodowanego uregulowano w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Dodatek wypłacany jest przez ZUS.

Zgodnie z art. 36 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa weteranem poszkodowanym jest osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury, którą ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie … ). Wysokość dodatku zależy od ustalonego  procentu uszczerbku na zdrowiu.

**Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych**

Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych uregulowane jest w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych z dnia 2 września 1994 r. Świadczenie wypłacane jest przez ZUS.

Ubiegać się o świadczenie pieniężne mogą:

* żołnierze zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
* żołnierze z poboru w 1949 r. wcieleni do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” i przymusowo  zatrudnieni w kopalniach węgla i kamieniołomach,
* żołnierze przymusowo zatrudnieni w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Uwaga: Kwota świadczenia jest niezależna od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego i wynosi 229,91 zł.

**WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWA SPADKOWEGO**

Aktem prawnym, który reguluje zasady spadkobrania jest ustawa **Kodeks cywilny** z dnia 23 kwietnia 1964 roku w **Księdze Czwartej pt. Spadki**.

Chwilą dziedziczenia jest **chwila śmierci spadkodawcy**: *Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób* (art. 922 Kodeksu cywilnego). W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki, a więc zarówno aktywa (np. prawo własności nieruchomości, pieniądze), jak i pasywa (np. długi). Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą (np. prawo do emerytury, prawo do renty, prawo do alimentów), jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami (np. suma z ubezpieczenia na wypadek śmierci). Należy podkreślić, że do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego.

Uwaga: Chwilą otwarcia spadku jest chwila śmierci spadkodawcy.

Do dziedziczenia można być powołanym:

* z ustawy (dziedziczenie ustawowe)
* z testamentu (dziedziczenie testamentowe)

**Dziedziczenie ustawowe** (art. 931 – 937 Kodeksu cywilnego)

* W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku **dzieci spadkodawcy** oraz **jego małżonek**

Uwaga: wszyscy dziedziczą w częściach równych, ale część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ spadku.

* Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego **dzieciom**
* W braku zstępnych (tj. dzieci, wnuków) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego **małżonek** i **rodzice**.
* W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego **rodzicom**
* Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada **rodzeństwu**
* Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego **zstępnym**

Uwaga: Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi ½ spadku.

* W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada **małżonkowi**
* W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada **dziadkom** spadkodawcy
* Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada **jego zstępnym**
* W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada **pozostałym dziadkom**
* W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym **dzieciom małżonka spadkodawcy**, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku
* W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada **gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu**

Uwaga: Małżonek pozostający w separacji nie jest powołany do dziedziczenia z ustawy (art. 9351 Kodeksu cywilnego)

**Testamenty**

1. Testamenty zwykłe:
2. własnoręczny - napisany przez spadkodawcę w całości pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą
3. notarialny – sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego
4. allograficzny – oświadczony ustnie w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego
5. Testamenty szczególne:
6. ustny – ostatnia wolna oświadczana jest ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione
7. podróżny - podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków
8. wojskowy – może być sporządzony tylko w czasie mobilizacji lub wojny albo przebywania w niewoli

**Zachowek**

Zachowek przysługuje:

* zstępnym
* małżonkowi
* rodzicom spadkodawcy

którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Wysokość zachowku:

* co do zasady: ½ wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym
* gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni: 2/3 wartości udziału spadkowego, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym

Uwaga: Zachowku można dochodzić przed sądem w drodze procesu cywilnego.

**Przyjęcie/odrzucenie spadku**

Spadkobierca może (art. 1012 Kodeksu cywilnego):

* przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności (przyjęcie proste)
* przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
* odrzucić spadek

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

Uwaga: Brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Oświadczenie spadkobiercy może być złożone przed sądem lub przed notariuszem. Notariusz sporządza **akt poświadczenia dziedziczenia**.

Akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

1)  dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;

2)  imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza;

3)  imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;

4)  datę i miejsce zgonu albo znalezienia zwłok spadkodawcy oraz jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci;

5)  wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł - imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę;

6)  tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku, a w razie dziedziczenia testamentowego - określenie formy testamentu;

7) wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim;

7a)  wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami albo zapisy windykacyjne okazały się bezskuteczne;

8)  powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;

10)  podpis notariusza;

11)  adnotację o dokonaniu rejestracji w Rejestrze Spadkowym.