**Bāriņtiesas darbības pārskats par 2024.gadu**

Madonā 2025.gada 27.maijā

 **Pamatinformācija**

Madonas novada bāriņtiesa (turpmāk – tekstā bāriņtiesa) ir Madonas novada pašvaldības izveidotā iestāde, kas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā kārto aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus, kā arī izdara notariālos apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2024. gada 29. augusta lēmumu Nr. 526, lai efektīvāk veiktu Bāriņtiesu likumā bāriņtiesām noteikto funkciju Madonas novada un

Varakļānu novada administratīvajās teritorijās, ar 2024. gada 1. oktobri nolemts reorganizēt Madonas novada pašvaldības iestādi “Madonas novada bāriņtiesa”, reģ. Nr. 40900038631,

juridiskā adrese – Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads, tai pievienojot Varakļānu novada bāriņtiesu, izveidojot Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldību kopīgo iestādi “Madonas novada un Varakļānu novada bāriņtiesa”, reģ. Nr. 40900038631, juridiskā adrese – Blaumaņa ielā 3, Madona, Madonas novads. Kopīgā iestāde “Madonas novada un Varakļānu novada bāriņtiesa” ir Madonas novada bāriņtiesas un Varakļānu novada bāriņtiesas saistību un tiesību pārņēmēja.

 Bāriņtiesas 2024.gada darbības pārskats sagatavots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtās daļas prasībām, kas nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā.

Bāriņtiesas kompetenci un pienākumus nosaka Bāriņtiesu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesu darbības noteikumi”, Madonas novada domes apstiprināts bāriņtiesas nolikums, Ētikas kodekss. Savā darbībā tā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesas budžetu bāriņtiesas darbībai piešķir un apstiprina pašvaldības dome.

Madonas novada bāriņtiesas darbību 2024.gadā uz noslēgto darba līgumu pamata nodrošināja bāriņtiesas priekšsēdētājs un astoņi bāriņtiesas locekļi, divi bāriņtiesas locekļa palīgi, lietvedības sekretārs. Ilgstošā laika posmā bija vakantas trīs bāriņtiesas locekļa amata vienības, jo nav izdevies veikt personāla atlasi sakarā ar pretendentu neatbilstību pat minimālajām Bāriņtiesu likumā noteiktajām izglītības un pieredzes prasībām. Taču bāriņtiesa nepārtraukti turpināja savu darbību pilnā apmērā, nodrošinot savu pamatfunkciju izpildi, t.sk., operatīvu notariālo darbību veikšanu.

Madonas novada un Varakļānu novada bāriņtiesas darbību pārskata periodā nodrošināja bāriņtiesas priekšsēdētājs, vienpadsmit bāriņtiesas locekli, pieci bāriņtiesas locekļa palīgi, lietvedības sekretārs. Ņemot vērā to, ka ilgstoši nespējām nokomplektēt bāriņtiesas sastāvu kandidātu neesamības dēļ vai sakarā ar kandidātu neatbilstību Bāriņtiesu likuma prasībām, lai varētu turpināt funkcionēt, tika pieņemts lēmums izslēgt no bāriņtiesas amata vienību saraksta trīs amata vienības “bāriņtiesas loceklis” un vietā iekļaut trīs amata vienības “bāriņtiesas locekļa palīgs”.

Abu bāriņtiesu darbiniekiem bija Bāriņtiesu likuma prasībām atbilstoša izglītība un profesionālās zināšanas, kas tiek regulāri papildinātas. Bāriņtiesas darbinieki regulāri piedalījās Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Bērnu aizsardzības centra, Latvijas pašvaldību mācību centra rīkotajos semināros, apmācībās, domnīcās gan klātienē, gan attālināti, izmantojot ZOOM vai Microsoft Teams platformas, kā arī Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas veiktajos pasākumos, ZZDats piedāvātajās apmācībās.

 Bāriņtiesā lietas tiek izskatītas sēdēs administratīvā procesa kārtībā, lēmumi tiek pieņemti koleģiāli (izņemot vienpersoniskos lēmumus, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 23.pantu).

 Bāriņtiesā tika veiktas šādas darbības: veiktas sarunas un sastādīti sarunu protokoli, pārbaudīti bērnu dzīves apstākļi un sastādīti dzīves apstākļu pārbaudes akti, apskatīti dabā nepilngadīgajiem piekrītošie nekustamie īpašumi un sagatavoti to apskates akti, sagatavoti pieteikumi apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai, sagatavoti lēmumi, sastādīti saņemtās un sniegtās informācijas protokoli, veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām bāriņtiesas kompetences jautājumos, iesniegtas prasības tiesās un nodrošināta dalība tiesas sēdēs, veiktas notariālās darbības, pieņemti apmeklētāji, sagatavoti dažāda veida un formāta bāriņtiesas pārskati, veikts darbs ar bērniem un vecākiem, veiktas sarunas izglītības iestādēs ar bērniem un pedagogiem, piedalījāmies starpinstitūciju sanāksmēs ar Madonas novada sociālo dienestu, Valsts policiju, Valts probācijas dienestu, citām bāriņtiesām, cietumiem, Bērnu aizsardzības centru, Labklājības ministrijas atbildīgajām personām, veikta sadarbība ar audžuģimenēm, aizbildņiem, audžuģimeņu atbalsta centriem, veikti pasākumi jaunu audžuģimeņu piesaistīšanai, kā arī citas darbības. Bāriņtiesas darbinieki veica visu datu ievadi BARIS par lietvedībā esošām aktīvajām lietām un izbeigtām lietām. Bāriņtiesa savā ikdienas darbā aktīvi izmanto dažādu valsts reģistru programmas. Madonas novada pašvaldībā un Varakļānu novada pašvaldībā darbojas pašvaldību izveidotā sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā, kurā piedalās bāriņtiesas, sociālā dienesta, valsts policijas, pašvaldības policijas, pašvaldības izglītības pārvaldes pārstāvji, kā arī citas pieaicinātas personas (izglītības iestāžu vadības pārstāvji, valsts probācijas dienesta pārstāvji, Bērnu aizsardzības centra pārstāvji, ārstniecības personas un tml.).

 Pildot bāriņtiesas funkcijas, katrā lietā tiek pieprasīti un sagatavoti dokumenti tiesiska un objektīva lēmuma pieņemšanai. Visiem dokumentiem, kas atrodas bāriņtiesas lietvedībā, ir ierobežota pieejamība, ar likumu ir noteikts personu loks, kuras drīkst iepazīties ar lietvedības dokumentiem. Lai bāriņtiesa varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus un pieņemtu motivētus lēmumus, tai jāiegūst dažādi pierādījumi: informācija no trešajām personām, psihologa, ģimenes ārsta, narkologa, psihiatra atzinumi, jāveic pārrunas, dzīves apstākļu un nekustamo īpašumu apsekošanas, noformējot sarunas protokolus, apsekošanas aktus, kas tiek pievienoti lietām.

Bāriņtiesa sagatavo pieprasījumus attiecīgajām iestādēm, kuras var sniegt nepieciešamās ziņas par personām. Bāriņtiesa iegūst informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) Sodu reģistra un Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datu bāzes. Tāpat bāriņtiesa sniedz ziņas PMLP tiešsaistē par visiem bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu, par aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atlaišanu vai atcelšanu, kā arī par aizgādņa iecelšanu vai atlaišanu, ziņas par bērna ievietošanu audžuģimenē un uzturēšanās izbeigšanu.

Ikdienas bāriņtiesas darbības nodrošināšanai pārskata periodā nosūtīti 2947 dokumenti un saņemti 315 fizisku un juridisku personu iesniegumi, kā arī 2322 ienākošie dokumenti. Pārskata gadā ierosinātas 93 jaunas lietas. Uz 2024. gada 31. decembri bāriņtiesā bija 305 aktīvas lietas. Ikdienā bāriņtiesa sniedz konsultācijas Madonas pilsētas, Madonas novada, Varakļānu pilsētas un Varakļānu novada iedzīvotājiem bāriņtiesas kompetences jautājumos. Bāriņtiesa katru dienu ir pieejama klientiem, klientu pieņemšanas laiks atbilst normatīvo aktu prasībām. Konsultāciju var saņemt klātienē bāriņtiesas pieņemšanas laikā bāriņtiesas telpās. Telefoniski bāriņtiesa konsultē, sniedzot tikai vispārējā rakstura informāciju. Bāriņtiesa nodrošina iedzīvotājiem konsultācijas, par dienu un laiku iepriekš vienojoties telefoniski. Informācija par bāriņtiesas darbības teritorijām, atbildīgiem bāriņtiesas locekļiem, pieņemšanas adresēm un laikiem, telefona numuri ir pieejami pašvaldības mājas lapā [www.madona.lv](http://www.madona.lv) sadaļā “Bāriņtiesa”.

 Saziņai ārpus bāriņtiesas darba laika par tiesību pārkāpumiem pret bērniem un personām ar ierobežotu rīcībspēju jāvēršas Madonas novada un Varakļānu novada pašvaldības policijā pa tālr. 26607394.

 Bāriņtiesa, veicot uzraudzību, vismaz vienu reizi gadā pārbauda visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju dzīves apstākļus. Tāpat tiek veiktas dzīves apstākļu pārbaudes lietās par atzinumu sniegšanu tiesai, bērna mantas pārvaldībā un lietās pēc Latvijas bāriņtiesu, Uzturlīdzekļu garantijas fonda, Valsts policijas, Valsts probācijas dienesta, Bērnu aizsardzības centra un citu, tajā skaitā, ārvalstu iestāžu lūguma.

 Bāriņtiesa nekavējoties reaģē uz anonīmiem zvaniem un sūdzībām, kompetences ietvaros veicot nepieciešamās pārbaudes.

 Bāriņtiesu likums paredz sadarbību starp bāriņtiesām, līdz ar ko regulāri tiek saņemti pieprasījumi par personu viedokļu noskaidrošanu, dzīves apstākļu novērtēšanu, lēmuma pieņemšanu par personas spēju un īpašību izvērtēšanu aizbildņa pienākumu pildīšanai.

**Informācija par pārskata gadā īstenotajām iniciatīvām**

1. **Bāriņtiesas sēdes**

Bāriņtiesas sēdes tiek plānotas un organizētas, atsaucoties uz saņemtajiem iesniegumiem un izskatāmajām lietām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 23.pantu, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai citādi atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī tad, ja bērna turpmākā atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas amatpersona var vienpersoniski pieņemt lēmumu par:

1) bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem;

2) bērna izņemšanu no aizbildņa ģimenes un aizbildņa atstādināšanu no pienākumu pildīšanas;

3) bērna izņemšanu no audžuģimenes, kā arī, ja bērns vai viņa likumiskais pārstāvis nepiekrīt bērna, kuram radušies psihiski vai uzvedības traucējumi alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanas dēļ vai kurš cietis no vardarbības, obligātai ārstēšanai vai sociālajai rehabilitācijai vai nepamatoti vēlas to pārtraukt, bāriņtiesa, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai, vienpersoniski pieņem lēmumu par bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas saņemšanu.

Bāriņtiesa ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc vienpersoniska lēmuma pieņemšanas sasauc sēdi, lai lemtu par:

1) pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu bērna vecākiem;

2) bērna atgriešanos aizbildņa ģimenē vai aizbildņa atcelšanu, vai atlaišanu no pienākumu pildīšanas;

3) bērna atgriešanos audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā;

4) bērna obligāto ārstēšanu vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu.

Bāriņtiesas sēžu skaits 2024.gadā – 194. Sēdēs piedalījušies administratīvā procesa dalībnieki, šo personu pārstāvji uz pilnvaras pamata, juridiskās palīdzības sniedzēji – zv. advokāti uz ordera pamata, sociālā dienesta pārstāvji.

1. **Pieņemtie lēmumi**

2024.gadā bāriņtiesā pieņemti 194 lēmumi, no tiem 9 vienpersoniski lēmumi. Ar bāriņtiesas lēmumu 2024.gadā 29 bērnu vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības un 14 bērnu vecākiem atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības. Ar tiesas spriedumu 15 vecākiem atņemtas aizgādības tiesības uz bērniem.

|  |  |
| --- | --- |
| Par aizgādības tiesību atjaunošanu pēc vienpersoniska lēmuma vai vecāku iesnieguma: |   |
| aizgādības tiesības atjaunotas | 7 |
| aizgādības tiesības neatjaunotas | 15 |
| Par aizgādības tiesību pārtraukšanu | 7 |
| Par aizbildņa atbilstība pienākumu pildīšanai  | 5 |
| Par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšana | 9  |
| Par aizbildņa atlaišanu, atbrīvošanu vai atcelšanu no pienākumu pildīšanas | 8 |
| Par bērna ievietošana audžuģimenē | 8 |
| Par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē | 6 |
| Par ievietošanu krīzes audžuģimenē | 2 |
| Par uzturēšanās laika pagarināšanu krīzes audžuģimenē | 3 |
| Par uzturēšanās izbeigšanu krīzes audžuģimenē | 4 |
| Par atbilstība audžuģimenes pienākumu pildīšanai | 2  |
| Par audžuģimenes statusa piešķiršanu | 1 |
| Par audžuģimenes statusa izbeigšana | 1 |
| Par bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā | 7 |
| Par bērna uzturēšanās izbeigšanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā | 4 |
| Par aizgādņa iecelšanu personai ar rīcībspējas ierobežojumu | 1 |
| Par aizgādņa atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas personai ar rīcībspējas ierobežojumu | 2 |
| Par aizgādņa tiesību un pienākumu apjoma grozīšanu | 7  |
| Atzinuma sniegšana tiesai, pēc tiesas pieprasījuma | 9  |
| Par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai | 14  |
| Par dāvinājuma pieņemšana nepilngadīgā vārdā | 2 |
| Par nekustamā īpašuma iegādi nepilngadīgā vārdā | 1 |
| Par atļauju rīkoties ar nepilngadīgā mantu | 9 |
| Par mantojuma pieņemšana nepilngadīgā vārdā | 6 |
| Par mantojuma aizgādņa iecelšana | 5  |
| Par mantojuma aizgādņa atbrīvošana | 5 |
| Par atļauju ciemoties pie vecāka, māsas, brāļa, vecvecākiem | 6 |
| Par nodokļu atvieglojumu piemērošanu  | 1 |
| Par valsts sociālo pabalsta izmaksu | 1 |
| Par bērna nodošanu aprūpē citai personai Latvijā | 3 |
| Par bērna nodošanu aprūpē citai personai ārpus Latvijas | 1 |
| Par pilnvarojuma piešķiršanu audžuģimenei  | 1 |
| Par kļūdu labošanu lēmumā | 4  |
| Par bāriņtiesas sēdes sastāva noraidīšanu | 1 |
| Par naudas soda uzlikšanu | 1 |
| Par administratīvās lietas izbeigšanu  | 16 |
| Vienpersoniskie lēmumi  | 9 |

1. **Par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana**

Bāriņtiesu likuma 17.panta 5.punktā noteikts, ka bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.

2024.gadā bāriņtiesa sniegusi informāciju Madonas novada Sociālajam dienestam un citām atbildīgajām institūcijām par 80 ģimenēm (kurās kopā ir 140 bērni), kurās netiek pietiekami nodrošināta bērnu audzināšana.

Bāriņtiesa aicinājusi uz pārrunām personas ar mērķi vērst vecāku uzmanību uz bērna audzināšanas problēmām, iespējamo palīdzību un normatīvajos aktos noteikto atbildību. Novadu iedzīvotāji izmanto iespēju konsultēties bāriņtiesā gadījumos, kad bērna vecāku starpā ir domstarpības; ja kāds no vecākiem izmanto savas tiesības ļaunprātīgi; mantošanas jautājumos; bāriņtiesas kompetencē esošo apliecinājumu jautājumos u.c. Pašvaldības iedzīvotāji izmantojuši iespēju saņemt palīdzību bāriņtiesā gadījumos, kad nepieciešams sakārtot jautājumu par uzturlīdzekļiem bērnam, atrisināt problēmas ar bērnu saskarsmes tiesību izmantošanu, vecāku strīda gadījumos par valsts ģimenes pabalsta atcelšanu vienam vecākam un piešķiršanu otram vecākam, par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma atcelšanu vienam vecākam un piemērošanu otram vecākam. Šajos gadījumos bāriņtiesa sniegusi konsultācijas vecākiem par uzturlīdzekļu saņemšanas iespējām, kā arī palīdzējusi aizpildīt dokumentus tiesu izpildītājiem un Uzturlīdzekļu garantiju fondam.

 Bāriņtiesa sniegusi palīdzību vecākiem, aizpildot iesniegumus tiesai par pagaidu aizsardzību no vardarbības civilprocesuālā kārtībā, sniedza konsultācijas par turpmākām darbībām, ja tiesas lēmums netiek ievērots.

 Bāriņtiesa saskaņā ar tiesu nolēmumiem novēro ģimeņu saskarsmes realizēšanas procesu bāriņtiesas telpās, sniedzot tiesām savus novērojumus.

 Bāriņtiesa pilda tiesas nolēmumus, veicot nolēmumos noteiktās darbības.

**Aizgādība**

 Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Aizgādība - vecāku pienākums līdz bērna pilngadības sasniegšanai rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

2024.gadā 25 personām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības (14 mātēm un 11 tēviem), šie lēmumi skar 29 bērnus. 2024.gadā 14 vecākiem atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības. Par 15 no vecākiem bāriņtiesa lēmusi par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu un tika iesniegusi prasības pieteikumus tiesā. Ar tiesas spriedumu atņemtās aizgādības tiesības 2024.gadā nav atjaunotas nevienam vecāka.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22.panta pirmo prim daļu bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu (vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana u.tml.), informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes. Likumā pastiprināts bāriņtiesas uzdevums savu tiesisko un faktisko iespēju robežās veicināt bērnam labvēlīgas vides izveidi bērna bioloģiskajā ģimenē, kā arī Likumdevējs uzsvēris vecāka, sociālā dienesta un bāriņtiesas sadarbību aizgādības jautājumu risināšanā un bērna tiesību un interešu nodrošināšanā. Tāpat uzsvērts, ka par bērna prioritārām interesēm vispirms uzskatāma bērna atrašanās pie bioloģiskajiem vecākiem, un bērna šķiršana no ģimenes ir pieļaujama tikai kā “galējais” līdzeklis, kad šāda šķiršana ir nepieciešama bērna vislabāko interešu nodrošināšanai. Bāriņtiesas darbību mērķis nav sodīt, bet palīdzēt vecākiem rast izpratni nodrošināt bērna pamatvajadzības, tas ir mājokli, ēdienu, izglītību, drošu vidi un emocionālu labklājību, kā arī motivēt ģimenes iegūt zināšanas par to kā izaudzināt patstāvīgai dzīvei sabiedrībā sagatavotu bērnu. Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks šajā termiņā kavējas novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērna palikšana ģimenē var radīt draudus bērna dzīvībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes. Visiem vecākiem, kam tika pārtrauktas aizgādības tiesības, tika izskaidrots pienākums sadarboties ar Sociālā dienesta darbiniekiem, lai novērstu aizgādības tiesību pārtraukšanas iemeslus. Likums paredz, ka gada laikā šie pārtraukšanas iemesli ir jānovērš. Ja tas nav izdarīts, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu. Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākam, ja: 1) viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība; 2) vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna fizisko, garīgo vai tikumisko attīstību.

1. **Ārpusģimenes aprūpe**

Gadījumos, kad bērns ir palicis bez vecāku gādības (bērna vecāki miruši, ilgstošas slimības dēļ lūguši nodrošināt bērnam ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības), bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam - aizbildnību, ievietošanu audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Aizbildnība - ārpusģimenes aprūpes forma, kad bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni, kurš turpmāk bērnam aizvietos vecākus.

Audžuģimene - ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina īslaicīgu aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Ārpusģimenes aprūpē 2024.gadā atrodas 114 bērni: 75 bērni atrodas aizbildņu ģimenēs, 28 bērni ievietoti audžuģimenēs un 11 bērni ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Uz 2024.gada 31.decembri bija 59 aizbildņi (16 - bērna vecvecāki, 29 - citi bērna radinieki, 14 - cita persona) un 24 audžuģimenes.

Jēdziens „viesģimene" ir attiecināms uz gadījumiem, kad persona (laulātie) vēlas sniegt atbalstu bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam. Viesģimenes statuss 2024.gadā nav piešķirts nevienai ģimenei.

Bāriņtiesas darbs vienmēr ir bijis orientēts uz ģimeniskas vides nodrošināšanu bērniem. Lai cik sarežģīti reizēm tas nebūtu, taču bez vecāku gādības palikušiem bērniem vienmēr prioritāri tiek meklēta iespēja augt ģimenē pie aizbildņa vai audžuģimenē. Visās šajās lietās ir jāveic ikgadējās dzīves apstākļu pārbaudes, lai pārliecinātos par bērnu aprūpi un uzraudzību, jānoskaidro bērnu viedokļi, jāseko līdzi darbībām ar viņu mantu (ja tāda ir), jāpieņem lēmumi un jāveic citas ar bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanu saistītās darbības, piemēram, pieprasīt Bērnu aizsardzības centram un izsniegt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, pieņemt lēmumu par viesošanos viesģimenēs, atļauju viesoties radinieku ģimenēs utt.

Par aizbildņiem visbiežāk tiek iecelti bērna radinieki vai bērnam emocionāli tuvi cilvēki. Bāriņtiesa pārskata gadā veikusi visu aizbildnībā esošo bērnu dzīves apstākļu pārbaudes, pārrunas ar bērniem un aizbildņiem, un viņu ģimenes locekļiem. Pieprasīti un saņemti gada norēķini par bērnu personisko un mantisko tiesību pārstāvēšanu. Ja bērnam nav radinieku vai neizdodas atrast aizbildni, bērnam tiek meklēta piemērota audžuģimene. Tās ir personas, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu un apguvušas speciālo apmācību kursu, ir šajā jomā zinoši, taču neaizstāj bērniem vecākus. Viņi aprūpē bērnu līdz brīdim, kamēr viņš var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, tiek nodots aizbildnībā vai adoptēts.

Visi ārpusģimenes aprūpē esošie bērni vismaz vienu reizi gadā, ja nepieciešams arī biežāk, tika apsekoti dzīvesvietā un pārbaudīts vai bērnam tiek nodrošināts viss nepieciešamais. Tiekoties ar katru bērnu individuāli, tika noskaidrots viņa viedoklis par to, kā viņš jūtas, kā saprotas ar citiem bērniem vai pieaugušajiem, kuri dzīvo ar viņu kopā. Tika noskaidrots, kādas bērnam ir izveidojušās attiecības ar pieaugušo, kurš ir par viņu atbildīgs. Tāpat tika noskaidrots bērna viedoklis par viņa vēlmēm nākotnē. Vai vēlas kaut ko mainīt - mainīt aizbildni, audžuģimeni, iestādi vai ciemoties pie viesģimenes, vai vēlas atgriezties vecāku ģimenē, vai pie bērna ciemos brauc vecāki, radinieki un citi nozīmīgi jautājumi bērnu interešu nodrošināšanai.

Bērnam, kas nodots aizbildnībā, audžuģimenē vai ievietots bērnu aprūpes iestādē, ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar vecākiem, kā arī ar brāļiem, māsām, vecvecākiem un personām, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, izņemot gadījumus, kad tas: 1) kaitē bērna veselībai, attīstībai un drošībai; 2) rada draudus aizbildņiem, audžuģimenēm, bērnu aprūpes iestāžu darbiniekiem vai citiem bērniem. Bērnu aprūpes iestādes vadītājs, audžuģimene vai aizbildnis var atļaut bērnam uzturēties pie vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, vai citām iepriekš minētajām personām, ja bāriņtiesa pieņēmusi par to lēmumu.

Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Tāpat arī aizbildnis un audžuģimene var nodot bērnu uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem citas personas aprūpē Latvijā, ja pirms nodošanas bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi, atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.

Bērnu aprūpes iestāde var atļaut bērnam iestādē tikties ar personu vai nodot bērnu uz laiku šīs personas aprūpē, ja tai piešķirts viesģimenes statuss un bērnu aprūpes iestāde ir guvusi pārliecību, ka viesģimene sniegs šim bērnam nepieciešamo atbalstu un spēs atbilstoši bērna vajadzībām viņu aprūpēt un uzraudzīt.

Bāriņtiesa 2024.gadā pieņēmusi 1 lēmumus par ārkārtas aizbildņa nodibināšanu Ukraiņu bērnam.

1. **Adopcija**

Adopcija – tiesisks process, kura rezultātā bērns juridiski pilnībā iekļaujas adoptētāju ģimenē tā, it kā būtu tajā piedzimis. Adopcijas uzdevums ir radīt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apstākļus audzināšanai ģimenē, nodrošinot stabilu un harmonisku dzīves vidi ilgtermiņā.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31.panta pirmā daļa paredz - lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi, tiek atbalstīta adopcija.

Adopcijas lietās bāriņtiesa lemj par: personas atzīšanu par adoptētāju; piekrišanu bērna adopcijai; brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu; to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi; bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai; pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam; adopcijas atbilstību bērna interesēm. Adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas uzrauga bērna aprūpi ģimenē. Adopcija ir efektīvākais veids, kā bērns var pilnībā iekļauties ģimenē. Tā ir iespēja dot bērnam jaunu ģimeni un mājas, kurās viņš tiktu mīlēts un sargāts. Pieņemt savā ģimenē bērnu, kurš palicis bez vecākiem, ir ļoti nopietns lēmums. Tā ir iespēja ne tikai dot, bet arī pretī gūt mīlestību, uzticību un paļāvību. Protams, adopcija ir arī atbildīgs un racionāli pamatots lēmums, nevis emocionāls mirkļa vājums ar vēlmi kādam palīdzēt. Jo skaidrs ir tas, ka adoptēts bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu. Bērnu var adoptēt, ja ir pamats uzskatīt, ka pēc adopcijas izveidosies patiesas vecāku un bērnu attiecības. Nepieciešams, lai savu piekrišanu adopcijai dod visi tās dalībnieki. Bez vecāku gādības palikušo bērnu un to personu uzskaite, kuras vēlas adoptēt, veicama adopcijas reģistrā. Reģistrā iekļautajai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss. Reģistra vienīgā īpašniece ir Latvijas valsts. Reģistra turētājs ir Labklājības ministrija.

 Adopcijas reģistrā uz 2024.gada 31. decembri ir iekļauti 12 bērni.

1. **Aizgādnība**

Aizgādnība ir personas ar ierobežotu rīcībspēju personīgo un mantisko interešu, kā arī mantojuma aizsardzības forma.

 Aizgādnis ir persona, ko ieceļ vai atbrīvo no tās pienākumiem bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu, vai arī saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.

Aizgādnībā esošie cilvēki ir pilngadīgas personas ar ierobežotu rīcībspēju. Bāriņtiesa piedalās lietas izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā par rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās likumīgā spēkā, bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu.

Madonas novadā un Varakļānu novadā uz 2024.gada 31.decembri aizgādnībā atrodas 37 personas.

1. **Lietas par bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantas pārvaldību**

Nepilngadīgiem bērniem var piederēt manta, ko dāvinājuši, iegādājušies vai atstājuši mantojumā vecāki, vecvecāki vai citi radinieki. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, vecāki bērnu vārdā bez bāriņtiesas atļaujas nevar mantojumu, dāvinājumu pieņemt vai atraidīt, kā arī nevar rīkoties ar bērna mantu. Bērniem var piederēt konti bankās, nekustamie īpašumi vai vecāku atstāti mantojumi. Bāriņtiesa seko bērna mantisko tiesību ievērošanai, katru gadu pieprasot no bērna vecāka vai aizbildņa norēķinu par bērna mantas pārvaldību, pārbauda norēķina pareizību, veic bērnam piederošā nekustamā īpašuma apskati.

1. **Atzinumu sniegšana tiesai**

 Darbietilpīga un komplicēta ir bāriņtiesas darbības sfēra - atzinumu sniegšana pēc tiesas pieprasījuma lietās par atsevišķas aizgādības noteikšanu vienam no vecākiem, bērna dzīvesvietas un saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu. Sagatavojot lietu lēmuma pieņemšanai, tika pieprasīti dažāda veida dokumenti, veiktas konsultācijas, pārrunas, un citas metodes.

Bāriņtiesa, atbilstoši Bāriņtiesu likuma 50.pantam, pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:

1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;

2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;

3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;

4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;

5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Bāriņtiesa tiesas procesos bijusi gan prasītājs, gan tiesas pieaicināta iestāde - viedokļa un atzinuma sniegšanai. Bāriņtiesa pārstāvēta lietās par saskarsmes tiesību noteikšanu, aizgādības tiesību atņemšanu, nepilngadīgu un aizgādnībā esošu personu mantas pārvaldīšanas lietās, adopcijas lietās, kā pārstāvis lietās par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu nepilngadīgajiem.

Tāpat bāriņtiesas pārstāvji piedalījās lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām personām, kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgus nodarījumus. Tāpat bērnu intereses pārstāvētas kriminālprocesos, pirmstiesas izmeklēšanas laikā policijā, ekspertīzes veikšanas laikā, lietās par pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību atcelšanu vecākam. Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumus arī citos gadījumos - vecāku domstarpību lietās par nodokļu atvieglojumiem vecākiem par bērniem, valsts ģimenes pabalsta izmaksas pārtraukšana vienam vecākam un izmaksāšana citam vecākam. Tie ir gadījumi, kad vecāks saņem pabalstu, bet par bērnu faktiski rūpējās otrs vecāks vai cita persona.

1. **Apliecinājumi**

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2.panta otrajā daļā noteikto, novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara notariālos apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra.

No Bāriņtiesu likuma 61.pantā deleģētajiem uzdevumiem bāriņtiesa 2024.gadā veikusi 1160 notariālos apliecinājumus.

 Bāriņtiesai izveidojusies pārsvarā veiksmīga sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, saņemts pašvaldības atbalsts, izpratne un novērtējums. Bāriņtiesā veikta zināšanu un prasmju pilnveide, raksturīgs kolēģu atbalsts un padoms.

Bāriņtiesas darbinieki darba organizatoriskajās sanāksmēs tika informēti par aktuāliem darba jautājumiem - lietu izskatīšanā, izmaiņām normatīvajos aktos, pašvaldības aktualitātēm u.c.

Bāriņtiesa darbojas Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.

1. **Komunikācija ar sabiedrību**

 Pārskata periodā bāriņtiesa regulāri sadarbojās ar Madonas novada Sociālā dienesta sociāliem darbiniekiem darbā ar ģimenēm un bērniem.

Bāriņtiesa sadarbojās ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa policijas inspektoriem nepilngadīgo likumpārkāpumu gadījumos un bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī sadarbojās ar Valsts Probācijas dienesta Madonas teritoriālo struktūrvienību, Tieslietu ministriju.

 Bāriņtiesai izveidojusies laba sadarbība ar Madonas novada izglītības iestāžu administrāciju un pedagogiem, Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldi.

Lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas optimālu tiesību un interešu aizstāvību, bāriņtiesa sadarbojās ar:

-citām bāriņtiesām, īpaši: Gulbenes, Alūksnes, Jēkabpils, Valmieras, Daugavpils, Cēsu, Aizkraukles, Bauskas, Ogres, Ventspils, Ādažu, Rīgas un citām;

-ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām: centru “Ozoli”, Nodibinājumu “Fonds Grašu bērnu ciemats”, kā arī krīzes centriem - Latgales reģionālo atbalsta centru “Rasas pērles”, nodibinājumu „Centrs Valdardze”, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centru*;*

-veselības aprūpes iestādēm: ģimenes ārstiem Madonas un citos novados, un ārstniecības iestādēm: Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, Daugavpils reģionālo slimnīcu, Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu, Madonas slimnīcu, Aizkraukles medicīnas centru, Valsts SIA “Ģintermuiža”.

Bāriņtiesa sadarbojusies ar LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju, Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju, Latvijas Republikas Tiesībsargu, pašvaldības Administratīvo komisiju nepilngadīgo likumpārkāpumu gadījumos.

Sadarbības formas – dzīves apstākļu pārbaudes, profilakses reidi, pārrunas, informācijas pieprasījumi un sniegšana, starpinstitūciju sanāksmes, risku izvērtēšana un citas.

1. **Arhīvs**

Bāriņtiesa veido un uztur savu arhīvu atbilstoši Arhīva likumam. Bāriņtiesas arhīvā esošās lietas tiek nodotas valsts arhīvā atbilstoši Cēsu zonālā valsts arhīva norādījumiem.

**Nākamā gada prioritātes**

 Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma normām, bāriņtiesa attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā kārto aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumus, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 Svarīgas ir visas lietas un tās jāizskata noteiktajā kārtībā un termiņā.

 Bāriņtiesa turpinās sadarbību ar Madonas Sociālo dienestu un tā psihologiem, lai pēc iespējas bērni paliktu ģimenē un bāriņtiesai savā darbībā nevajadzētu nonākt līdz aizgādības tiesību pārtraukšanai vecākiem, kā arī lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizstāvību.

 Bāriņtiesai jāturpina emocionāli un profesionāli stiprināt personālu, rīkojot profesionālās supervīzijas. Pastāvīgi jāpilnveido personāla zināšanas un prasmes, apmeklējot mācību centru, Labklājības ministrijas, Bērnu aizsardzības centra rīkotas apmācības, domnīcas, seminārus un tml.).

 Bāriņtiesai ir mērķis nodrošināt ģimenisku vidi un drošus, piemērotus dzīves apstākļus ikvienam bērnam, kuram tas nepieciešams. Ilgtermiņā samazinās pārtraukto aizgādības tiesību skaits, no kā izriet arī samazinājums pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanā. Bāriņtiesa turpina strādāt, lai bērniem tiktu nodrošināta ārpusģimenes aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē, kas mērķtiecīgam darbam rezultējoties, atspoguļojas audžuģimeņu pieaugumā, kā arī audžuģimenē ievietoto bērnu un aizbildnībā esošo bērnu skaita pieaugumā ilgtermiņā.

 Bāriņtiesa arī turpmāk plāno iesaistīties Bāriņtiesu darbinieku asociācijas darbā, izvirzīt priekšlikumus bāriņtiesu darbības uzlabošanai, par nepieciešamo grozījumu veikšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas skar bāriņtiesu kompetenci un tml.

Pārskata periodā bāriņtiesa vairākkārt aicināja ikvienu kļūt sabiedriski aktīvam un līdzdarboties ģimeniskas vides radīšanā un nodrošināšanā bērniem, kuriem dažādu dzīves situāciju spiestiem jāatrodas ārpusģimenes aprūpē. Aicinājām sniegt māju sajūtu bērniem, kļūstot par audžuģimenēm. Aicinājām kļūt par viesģimeni un sniegt bērniem, kuri atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, iespēju brīvdienās ciemoties ģimenē un paplašināt bērna redzesloku, dažādas intereses un apgūt jaunas prasmes. Arī turpmāk bāriņtiesa meklēs risinājumus jaunu audžuģimeņu piesaistei.

Ļoti svarīgi ir turpināt aktualizēt jautājumu par nepieciešamību ne tikai saglabāt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, bet arī paplašināt to skaitu, jo prakse liecina, ka ārpusģimenes pakalpojuma nodrošināšana audžuģimenēs pusaudžiem ar veselības un uzvedības problēmām, kuri ir palikuši bez vecāku gādības, praktiski nav iespējama.

Pašvaldības līmenī turpināsim aktualizēt jautājumu par pašvaldības iespējām paplašināt pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas - centra “Ozoli” vietu skaitu meitenēm un zēniem, jo esošais vietu skaits ir nepietiekams neskatoties uz to, ka centrā tiek ievietoti tikai pašvaldības teritorijā deklarēti bērni. Kā arī būs jāturpina meklēt risinājumu ārpusģimenes pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldības teritorijā deklarētajiem pusaudžiem ar uzvedības problēmām.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja /paraksts\*/ O.Elsiņa

\*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU