|  |  |
| --- | --- |
| **OBRAZAC**  **izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću** | |
| **Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o kojem je savjetovanje provedeno** | **Nacrt prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta** |
| **Nositelj izrade nacrta akta (gradsko upravno tijelo koje je provelo savjetovanje)** | **Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** |
| **Vrijeme trajanja savjetovanja** | **Od 2. veljače do 3. ožujka 2024.** |
| **Metoda savjetovanja** | **Internetsko savjetovanje** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Predstavnici javnosti (pojedinac, organizacija, institucija) | Članak na koji se odnosi primjedba/  prijedlog | Tekst primjedbe/  prijedloga | Prihvaćanje/ neprihvaćanje primjedbe/ prijedloga sa obrazloženjem |
|  | **Boško Milešević** | Članak 9.  Članak 11. | U članku 9. stavku 2. predlaže se promjena na način da se iza riječi „započeti“ dodaju riječi „i pravomoćno riješeni“.  U članku 9. predlaže se dodavanje novog stavka 3. koji bi glasio: „Postupci započeti i u tijeku prema odredbama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21), dovršit će se prema odredbama ove Odluke, ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva.“  Postojeći stavak 3. u prijedlogu postaje stavak 4.  Predlaže se promijeniti tekst prijedloga članka 11. tako da glasi: „Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.“ | **Prijedlog se ne prihvaća**  Postupanje u slučaju privremene obustave i prestanka isplate novčane pomoći ostvarene na temelju Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/17) i Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21), propisuje članak 9. stavak 3. Nacrta prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.  Svaki rok predstavlja administrativni rok i nikada ne može zadovoljiti potrebe svih građana. |
|  | **Ivan Zvonimir Ivančić** | Članak 3. | Članak 3. koji uvjetuje da za ostvarenje prava na novčanu pomoć podnositelj zahtjeva „ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev“.  Smatram da je pet godina predugo razdoblje za ostvarenje prava na novčanu pomoć i da se na taj način diskriminiraju osobe koje su se doselile u Zagreb zbog posla i u njemu planiraju nastaviti život. Iako nemam statističkih dokaza, iz iskustva svoje okoline uvidio sam da mladi ljudi koji su se doselili u Zagreb, u pravilu prvo dijete dobiju unutar pet godina od preseljenja. Također, treba uzeti u obzir da takve obitelji prvotno budu podstanari koji prijave boravište, a tek kasnije rješavaju stambeno pitanje i prijavljuju prebivalište. Isto tako, među deset najvećih gradova u RH (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Velika Gorica, Pula, Slavonski Brod, Karlovac, Varaždin), većina ih uvjetuje prijavljeno prebivalište do godine dana, jedino Split zahtijeva tri godine i Zagreb pet. Shvaćam da se time želi spriječiti manipulacije i iskorištavanje te mjere, ali također smatram da je prijavljeno prebivalište najmanje tri godine dovoljno da bi se to spriječilo, kao što je u Splitu. Također, prijavljeno prebivalište najmanje tri godine uvjet je i za prijavu na natječaj za najam gradskih stanova sukladno novoj Odluci o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/23), stoga uistinu ne vidim smisao i svrhu da je za ostvarenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta potrebno neprekidno prijavljeno prebivalište najmanje pet godina. | **Primjedba se ne prihvaća**  Primjedba se odnosi na pojmove prebivališta i boravišta te je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova. Problematika prijavljivanja od strane najmodavaca, kao i njihova kontrola, nije u djelokrugu Grada Zagreba već istu definira država.  Prebivalište je trajna kategorija koja uključuje i obiteljski život te je mjerodavna za određivanje uvjeta za ostvarivanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta.  Svaka jedinica lokalne samouprave, sukladno svojim fiskalnim kapacitetima, definira novčanu naknadu kao pomoć roditeljima po rođenju djeteta. Budući da postoji sličan oblik novčane pomoći na državnoj razini, jedinice lokalne samouprave nemaju obvezu definiranja ovog oblika pomoći, već predmetna novčana naknada predstavlja nadstandard državnog standarda sukladno procjeni jedinice lokalne samouprave. |