Program „Rodzina 500 plus”.

Najważniejsze zapisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ( Dz. U z 2016 r., poz.195).

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady wypłacania i przyznawania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka oraz opiekunowi prawnemu dziecka. Przysługuje dziecku do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Na pierwsze dziecko świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200 zł.

W zakresie ustalania dochodu rodziny w związku z uzyskaniem i utratą dochodu ustawa zawiera analogiczne przepisy jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Dochodem członka rodziny jest przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, a dochodem rodziny nazywamy sumę dochodów członków rodziny. Pierwszy z okresów na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. a kończy 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku w terminie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze wypłaty świadczenia planowane są na lipiec 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Rokiem kalendarzowym, z którego ustala się dochody stanowiące podstawę do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą złożyć: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny.

W sytuacji, gdy osoba ubiega się o świadczenie na **pierwsze dziecko** do wniosku należy dołączyć:

- oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e i art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokość dochodu,

b) wysokość należnych składek na ubezpieczenie społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłaconego podatku dochodowego,

e) wysokości po odliczeniu należnych składek i podatku,

- w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Wyżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dzieci.

 W zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

1. zaświadczenie z sądu opiekuńczego lub adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
2. prawomocne orzeczenie sadu orzekające rozwód lub separacje,
3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będące przedmiotem wniosku.

Ustawa zawiera również możliwe do zastosowania w wyjątkowych sytuacjach mechanizmy w przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub zapobiegania wydatkowaniu świadczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, tj. organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług – w każdej konkretnej, indywidualnej sprawie organ właściwy określi jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

W sytuacji złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

W związku z wystąpieniem zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.