Vážení zastupitelé,

v návaznosti na pracovní zastupitelstvo konané dne 23.09.2020 Vám předkládáme informace ke třem potencionálním možnostem poskytování sociálních služeb domova se zvláštním režimem a odlehčovací služby v budově Masarykova č.p. 586 v Příboře.

1. **Krajské zařízení**
* Stanovisko KÚ MSK - nemají zájem o uvedenou budovu a o provozování nového krajského zařízení sociálních služeb v Příboře.
* V Kopřivnici bude kraj stavět své zařízení. Město Kopřivnice se zavázalo k roční úhradě 40 lůžek v max. výši 2 600 000 Kč, tzn. jedno lůžko max. 65 000 Kč. A to bez ohledu na to, kolik občanů bude zařízení využívat.
* Pokud by v Příboře kraj vybudoval a provozoval nové zařízení, město by jeho provoz muselo spolufinancovat (obdobně jako Kopřivnice).
* Dle slov pana náměstka Jiřího Navrátila se předpokládané náklady na stavbu v Kopřivnice vyšplhaly dle projektu na 250 000 000 Kč.
1. **Soukromé zařízení (Clementas - Medela, z.ú.)**
* Město Příbor se smluvně zaváže k financování 30 000 Kč ročně za občana města v zařízení.
* Pokud se město nezaváže k finanční spoluúčastí, nedosáhlo by posléze zařízení na státní dotaci.
* Pokud bude mít zařízení zvýšené náklady nebo výpadek příjmu či nižší příjmy z pojišťoven či ze státní dotace, bude muset rozpočet dorovnat ze svých zdrojů.
* Prodejem nemovitosti a uzavřením smlouvy ohledně budoucího spolufinancování služby by byla daná problematika pro město vyřešena.
* Společnosti Clementas a Medela mají dlouhodobé zkušenosti s provozováním a poskytováním sociálních služeb. Z těchto osobních zkušeností vycházeli při tvorbě finanční i stavební stránky projektu.
1. **Městské zařízení**
* Město by bylo jako zřizovatel odpovědno za financování stavby i finanční zajištění sociální služby.
* Na stavbu domova se zvláštním režimem nejsou dotační tituly. Náklady na rekonstrukci současného objektu a výstavbu nové části a vybavení objektu by muselo financovat město. Odhad: 170 000 000 Kč?
* Město by hradilo náklady sociální služby bez ohledu na to, kolik občanů města zařízení využívá a jaká část je využita občany jiných obcí.
* Je třeba zohlednit také finanční a personální stránku přípravy projektu, stavby, realizace stavby, vybavení objektu, registrování sociální služby, zřízení příspěvkové organizace, fungování příspěvkové organizace, údržba objektu a jeho okolí apod.
* Město by hradilo minimálně 30 % oprávněné provozní ztráty a k tomu by bylo povinno dorovnat chybějící prostředky. Podrobněji níže.

Jak je vidět ve výše uvedeném orientačním grafu, přestože je domov se zvláštním režimem sociální službou, kterou si uživatelé hradí, tyto úhrady společně s vyplacenými příspěvky na péči a úhradami pojišťoven nemohou vystačit. Sociální služba je tedy závislá na státní dotaci z MPSV. Tuto státní dotaci sociálním službám přerozdělují krajské úřady. Aby mohla sociální služba čerpat státní dotaci, musí být zařazena krajským zastupitelstvem do krajské sítě sociálních služeb. Podmínkou pro vstup do krajské sítě je to, aby město vyjádřilo deklaraci potřebnosti a zavázalo se k financování minimálně 30% oprávněné provozní ztráty (OPZ).

Město by tedy bylo povinné hradit dotaci a zároveň by bylo zodpovědně za krytí všech ostatních nepokrytých nákladů. Když bude nižší dotace MPSV, nebo budou nižší úhrady od pojišťoven či bude u dlouhodobě hospitalizovaných pacientů výpadek příspěvku na péči, nebo zařízení bude mít nepředpokládané výdaje, bude muset tyto částky krýt město jako zřizovatel zařízení.

V současné době nelze ani odhadem vyčíslit jaké by byly celkové náklady zařízení a jaká by byla dotace města. Celkové náklady již provozovaných sociálních služeb se velmi liší v souvislosti kapacity zařízení, personálního zabezpečení, zajištění návazných služeb apod. Je opravdu velmi nepravděpodobné, že by byla dotace na osobu nižší než 30 000 Kč ročně.

V Příboře dne 07.10.2020

Zpracovala: Mgr. Karolína Najzarová, vedoucí odboru sociálních věcí