|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprawienie pogrzebu** | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | |
| **1. Akty normatywne warunkujące sprawienie pogrzebu** | **Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych** (t.jedn. Dz.U. 2015, poz. 2126)  **Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej** (t.jedn. Dz.U. 2015, poz. 163 ze zm.)  **Uchwały rad poszczególnych gmin** regulujące kwestie szczegółowe, takie jak:  – dokładne zasady składania wniosku o pokrycie kosztów pochówku przez gminę w sytuacji, gdy osoba uprawniona do sprawienia pogrzebu nie posiada odpowiednich środków finansowych,  – spis dokumentów, jakie są wymagane od osoby wnioskującej o pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę,  – usługi i przedmioty zapewniane przez gminę w ramach organizacji pogrzebu (przykładowo: pokrycie opłat za korzystanie z cmentarza, zakup trumny, przewóz i pochowanie zwłok, asysta żałobna na cmentarzu), | | | | | |
| **2. Na kim ciąży prawo  i obowiązek sprawienia  pogrzebu?** | W pierwszej kolejności prawo do pochowania zmarłego przysługuje jego najbliższej rodzinie, tj.:   * małżonkowi, * zstępnym (dzieciom, wnukom), * wstępnym (rodzicom, dziadkom), * krewnym bocznym do czwartego stopnia pokrewieństwa (np. rodzeństwu, siostrzeńcowi, bratankowi), * powinowatym w linii prostej do pierwszego stopnia (np. teściowi, zięciowi)   Jeśli pochówku z jakiegoś powodu nie dokona nikt z najbliższej rodziny zmarłego, uczelnia medyczna może złożyć wniosek o przekazanie ciała osoby zmarłej do celów naukowych – wniosek taki rozpatruje właściwy starosta. Jeżeli ciało osoby zmarłej nie zostanie pochowane przez rodzinę, ani nie zostanie przekazane uczelni medycznej, wówczas obowiązek pochowania zmarłego przechodzi na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.  Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób zgodny z wyznaniem zmarłego (co oznacza, że organ pomocy społecznej jest zobowiązany ustalić, jakiego wyznania był zmarły) i w sposób ustalony przez gminę w uchwale. | | | | | |
| **3. Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zasiłek pogrzebowy?** | Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn. Dz.U. 2015, poz. 748 ze zm.) zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie śmierci osoby:   * podlegającej ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, * pobierającej emeryturę lub rentę, * która w dniu śmierci spełniała warunki do uzyskania emerytury lub renty, * będącej członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, albo pobierającej emeryturę lub rentę.   Zasiłek przysługuje jednak także po ustaniu ubezpieczenia, jeśli śmierć nastąpiła w okresie pobierania przez osobę zmarłą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.  Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego może złożyć osoba, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być także pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat lub osoba prawna związku wyznaniowego, która pokryła koszty pogrzebu.  Dokumenty wymagane od osoby wnioskującej o wypłatę zasiłku pogrzebowego:   * wniosek na druku ZUS Z-12, * odpis skrócony aktu zgonu, * oryginał rachunków dokumentujących koszty pogrzebu, * dokumenty potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa wnioskodawcy ze zmarłym (mogą to być skrócone odpisy aktów stanu cywilnego), * zaświadczenie pracodawcy o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.   Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 000 zł. | | | | | |
| **4. Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać zwrot kosztów pochówku od gminy?** | Członkowie rodziny zmarłego niemający środków finansowych na sprawienie pogrzebu (i niemający przy tym prawa do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego) mogą złożyć wniosek do instytucji pomocy społecznej (miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie) o pokrycie kosztów pochówku przez gminę. Szczegółowe zasady związane ze składaniem wniosku regulują uchwały rad poszczególnych gmin.  Dokumenty, których gminy wymagają od wnioskodawcy, to m.in.:   * wniosek o sprawienie pogrzebu, * dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu), * odpis skrócony aktu zgonu, * dokument tożsamości zmarłego, * zaświadczenie dotyczące braku uprawnień zmarłego i członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego, * rachunki i faktury za już poniesione wydatki związane z pogrzebem.   Trzeba jednak zwrócić uwagę, że różne gminy dla sprawienia pogrzebu wymagają nieco różnych zestawów dokumentów. Dokładną informację o tym, czego wymaga dana gmina, można uzyskać we właściwym miejskim ośrodku pomocy społecznej lub miejskim ośrodku pomocy rodzinie. | | | | | |
| **5. Czy gmina może żądać zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu?** | Jeżeli gmina sprawiła pogrzeb osobie zmarłej, której rodzina nie wnioskowała o pokrycie kosztów pochówku z gminnych środków pomocy społecznej, wówczas gmina ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów od rodziny lub spadkobierców zmarłego.  W przypadkach szczególnie uzasadnionych – zwłaszcza jeśli obowiązek zwrotu kosztów pochówku stanowiłby dla członków rodziny zmarłego nadmierne obciążenie finansowe - na wniosek pracownika socjalnego lub samej osoby zainteresowanej, organ, który domagał się zwrotu środków, może umorzyć dług w całości lub  w części, odroczyć termin płatności lub rozłożyć płatność na raty. Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad zwrotu wydatków poniesionych ze środków pomocy społecznej powinny być uregulowane w uchwale rady gminy.  W przypadku zmarłych osób bezdomnych, gmina każdorazowo ma obowiązek sprawienia im pogrzebu. | | | | | |