**Zasedání Odborné skupiny VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS**

**Datum:** 04.09.2015

**Poradu řídila:** Marta Pečeňová

**Přítomni:** Hana Ajmová, Lenka Blažková, Magdalena Čáslavská, Iva Dudová, Lenka Felcmanová, Jana Gandalovičová, Miroslava Holubová, Jana Horáčková, Markéta Jandeková, David Kasal, Karin Kopřivová, Přemysl Mikoláš, Milena Němcová, Petra Nováková, David Pospíšil, Pavel Ptáčník, Šárka Souchopová, Alena Střelcová, Alena Šebková, Čeněk Šilar, Veronika Šporclová, Jan Uherka, Petra Valentová, Miroslav Vosmik, Dagmar Zápotočná

**Program jednání:**

1. Diskuse k připomínkám k materiálu Souhrn opatření ke zlepšení situace osob s PAS,
2. Stanovení dalšího postupu přípravy materiálu Souhrn opatření ke zlepšení situace osob s PAS,
3. Informovanost veřejnosti – Komunikační soubor,
4. Zpráva MPSV a MZ o výsledcích jednání k řešení krizové situace rodin osob s PAS v oblasti respitní péče.

**1) Diskuse k připomínkám k materiálu Souhrn opatření ke zlepšení situace osob s PAS**

Pavel Ptáčník shrnul dosavadní práci skupiny a přípravu materiálu Souhrn opatření ke zlepšení situace osob s PAS. VVZPO uložil skupině zpracovat podnět obsahující opatření, která by přispěla ke zlepšení situace lidí s PAS a jejich rodin. Materiál by měl obsahovat oblasti, které je třeba řešit prioritně a je možné je splnit v krátkém čase, např. dvou let.

David Pospíšil uvedl, že hlavní odpovědnost za poskytování sociálních služeb nesou kraje. Bylo by potřeba proto uskutečnit i diskusi s Asociací krajů ČR a také s MF. Opatření je třeba přeformulovat tak, aby odpovídala gesci jednotlivých resortů či jiných institucí.

Magdalena Čáslavská doplnila, že by bylo vhodné doplnit do materiálu analýzu současného stavu péče, např. SWOT analýzu, na základě které by bylo možné nastavit přesná opatření.

Alena Šebková reagovala, že některá opatření mají krátkou dobu realizace, analýza by proces prodloužila. V materiálu by měla být uvedena mezi spolupracujícími organizacemi i Odborná společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP. Téma vzdělávání je rozpracované již v rámci odborné společnosti; 2x do roka jsou proškolována centrální témata, v loňském roce byly těmito tématy PAS a mentální postižení. V současné době je rozpracovaný systém vydávání časopisu a edukačních brožur jak pro lékaře, tak pro pacienty. Je možné se domluvit na distribuci materiálů či přípravě semináře. Základní screening je možné realizovat v krátké době, je třeba sestavit seznam znaků, kterých si mají všímat praktičtí pediatři. Dále informovala, že byla provedena krátká statistická analýza počtu dětí s diagnózou PAS, které se zúčastnilo 300 lékařů. Na jednoho praktického lékaře vychází 3–5 případů, v Plzeňském kraji 6–7.

Iva Dudová doplnila, že je třeba dořešit i opatření, jak dále pokračovat po pozitivním výsledku screeningu a že právě tato oblast je vhodným tématem na kulatý stůl.

Pavel Ptáčník dále dodal, že cílem materiálu je určení základních oblastí, kterými se musí resorty zabývat. Během kulatých stolů, které budou následovat dále, se bude diskutovat, jak tyto oblasti dále řešit.

Lenka Felcmannová sdělila, že v současnosti jsme v situaci před nástupem novely školského zákona, ke které se připravuje prováděcí vyhláška. I s ohledem na tuto novelu je třeba personálně navýšit poradenský segment. Řada materiálů a manuálů je již vypracována, např. Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání. Školské poradenské zařízení může zřídit kdokoli na základě povolení krajského úřadu. Neexistují závazné postupy pro určování speciálních vzdělávacích potřeb. Bylo by proto potřeba centralizovat školská poradenská zařízení, aby byla metodicky vedena jednotně. Jana Horáčková doplnila informace o prováděcí vyhlášce, mimo jiné jsou v ní řešeny i počty pracovníků SPC.

**2) Stanovení dalšího postupu přípravy materiálu Souhrn opatření ke zlepšení situace osob s PAS**

Členové a členky skupiny byli seznámeni s  postupem přípravy materiálu určeného pro jednání vlády.

Členové a členky skupiny byli vyzváni, aby do 15. září zaslali připomínky k materiálu. Na konci září proběhnout schůzky s resorty nad upravenou podobou dokumentu.

**3) Informovanost veřejnosti – Komunikační soubor**

Milena Němcová seznámila členy skupiny s dokumenty, které tvoří tzv. komunikační soubor. Jejich smyslem je usnadnit aktérům nestandardní situace, kterými jsou pro osobu s PAS např. návštěva zdravotnického zařízení v rámci prevence, běžné ošetření či řešení akutního stavu. Cílem je zvládnout tuto situaci s minimálním negativním dopadem a s respektem ke specifickým potřebám pacientů s PAS. Komunikační soubor tvoří tyto dokumenty: Informační leták, Komunikační klíč, Desatero komunikace s pacientem, Průkaz pacienta s PAS, Komunikační profil držitele průkazu.

Komunikační klíč rozeslalo MPSV Úřadům práce, MŠMT ho zveřejní na webových stránkách.

**4) Zpráva MPSV a MZ o výsledcích jednání k řešení krizové situace rodin osob s PAS v oblasti respitní péče**

Tento bod vyplývá z usnesení VVZPO ze dne 9. června 2015, které ukládá MPSV a MZ urychleně zahájit jednání směřující k řešení krizové situace rodin osob s PAS v oblasti respitní péče.

Zástupci zmíněných resortů informovali, že ministerstva se v této věci zatím nesešla.

David Pospíšil doplnil, že tuto oblast bude obsahovat Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016–2025. Zároveň se také připravuje novela zákona o sociálních službách, která by měla být připravena na konci roku, platnosti by nabyla od roku 2017. Tento měsíc se uskuteční jednání s Asociací krajů ČR, kde bude toto téma projednáváno. Tím, že financování sociálních služeb přešlo na úroveň krajů, dochází k chybné interpretaci metodiky v pokrývání kapacity sociálních služeb. Dostupnost sociálních služeb by neměla být posuzována podle druhů služeb, ale podle cílových skupin. Metodická práce vůči krajům je proto realizována průběžně. Některé oblasti sociálních služeb je třeba řešit na úrovni národní, a je proto třeba na tuto oblast alokovat finanční prostředky ze státního rozpočtu. MPSV však není schopno identifikovat všechna bílá místa u všech cílových skupin, a proto je třeba řešit sociální služby na úrovni krajů a obcí. Odborníci v sociálních službách by měli být v rámci celoživotního vzdělávání školeni dle cílové skupiny, kterou identifikuje poskytovatel. Minimální standart kvalifikačních kurzů sociální práce je stanoven zákonem o sociálních službách a akreditační komise je součástí resortu MPSV. Dále doplnil, že MPSV připravuje materiál týkající se podpory neformální péče, resp. formalizace této formy péče.

Dagmar Zápotočná doplnila, že sociální pracovníci neumí pracovat s touto cílovou skupinou, oblast PAS je velmi náročná a nároky na pracovníky přímé péče jsou jiné oproti jiným skupinám. David Pospíšil souhlasil, že v tomto případě je třeba specializace.

Marta Pečeňová všem poděkovala za účast na jednání a zasedání ukončila.

**Zapsala:** Petra Nováková

**Za správnost:** Marta Pečeňová