**Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд**

Призначення і виплата держаної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, державної соціальної допомоги на догляд здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України від 02.04.2005 року № 261 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд».

Згідно ст. 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» особа, яка не має права на пенсію, - особа, яка досягла віку 63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

* 58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
* 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;
* 59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
* 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;
* 60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
* 60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;
* 61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
* 61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
* 62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
* 62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
* 63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року;

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» право на державну допомогу мають, громадяни України, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього Закону або є інвалідами і не одержують пенсію та постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом та іншими законами України .

Особи, яким надано статус біженця в Україні, мають право на державну соціальну допомогу нарівні з громадянами України, на умовах, передбачених цим Законом.

Іноземці та особи без громадянства мають право на державну соціальну допомогу на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Державна соціальна допомога призначається особі, яка має відповідати таким вимогам:

1) досягла віку встановленого статтею 1 вищезазначеного Закону та не має права на пенсію відповідно до чинного законодавства або визнана інвалідом в установленому порядку;

2) не одержує пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві, передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

3) є малозабезпеченою особою;

4) є інвалідом І групи, середньомісячний сукупний дохід якого не перевищує 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначається з дня звернення за допомогою. Якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку, встановленого статтею 1 вищезазначеного Закону або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення віку, встановленого статтею 1 Закону - довічно, і особам визначених інвалідами органами медико-соціальної експертизи – на весь час інвалідності.

Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 01.05.2016 року - 1130 грн.):

* інвалідам І групи, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня», – 100 відсотків;
* інвалідам ІІ групи – 80 відсотків;
* інвалідам ІІ групи – 60 відсотків**;**
* священнослужителям, церковнослужителям та особам, які протягом не менше як десяти років до введення в дію Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» займали виборні або за призначенням посади у релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи, - 50 відсотків;
* особи, які досягли віку, встановленого статтею 1 вищезазначеного Закону, - 30 відсотків**.**

Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:

* заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред'явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
* декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою [наказом Мінпраці від 22 липня 2003 р. № 204](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0709-03);
* копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
* копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;
* довідка про склад сім'ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.

Соціальна допомога призначається з дня звернення за допомогою. У разі коли звернення за соціальною допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”» або встановлення інвалідності, допомога призначається відповідно з дня досягнення особами віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або визнання МСЕК осіб інвалідами.

Днем звернення за призначенням соціальної допомоги вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення заяви з усіма необхідними документами.

Згідно п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 року № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян» встановлено, що у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, крім інвалідів I та II груп (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною), не досягає 949 гривень, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.