**O S V O J E N Í - jedna z forem náhradní rodinné péče**

 Osvojení je charakterizováno jako nejvyšší možná forma náhradní rodinné péče, neboť dítě získává novou rodinu se vším všudy, včetně všech příbuzenských vztahů. Vztahy k původní biologické rodině zanikají. Osvojitelé jsou ze zákona zapsáni do rodného listu dítěte. To ovšem neznamená, že osvojené děti jsou bez minulosti. Dítě má své kořeny, má svou identitu, kterou nelze potlačovat, ale je třeba ji dál budovat a nenásilně ji propojovat s životem v nové rodině.

 Osvojit dítě může manželská dvojice, jeden z manželů, pokud s osvojením souhlasí i druhý manžel, manžel či manželka rodiče, výjimečně i osoba bez partnera. Osvojit lze pouze dítě takzvaně „právně volné“. Tímto pojmem je označováno dítě, jehož rodiče podepsali písemný souhlas s aktem osvojení, nebo se dlouhodobě, řádově několik měsíců, o dítě nezajímali, tzn. nenavštěvovali ho, neprojevovali zájem získat o něm informace.

 Podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., platného počínaje dnem 1. 1. 2014 lze osvojit vedle nezletilého dítěte i osobu zletilou, není-li to v rozporu s dobrými mravy. Osvojení zletilého má právní následky pro osvojencovy potomky, jen pokud se narodili později. Osvojenec si ponechává své dosavadní příjmení, ale se souhlasem osvojitele k němu může připojit i příjmení osvojitele. O osvojení rozhoduje na návrh soud. Novou právní úpravou dochází k přenesení některých rozhodovacích pravomocí z orgánů sociálně-právní ochrany dětí na soudy.

 K osvojení je třeba souhlasu dítěte. Pokud dosáhlo věku dvanácti let, dá souhlas samo. V opačném případě za něho udělí souhlas opatrovník. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí uplynout tzv. „preadopční péče“ osvojitele o osvojované dítě, která neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí soudu.

 Osvojení je posláním, kterým je a zůstává nahradit dítěti chybějící stabilní rodinné prostředí, ale také přispívat výchovou, péčí a láskou k naplňování smyslu života osvojitelů, v jejichž rodině začíná osvojenec žít. Neméně důležitým úkolem osvojení je naplnit smysl života osvojitelů, v jejichž rodině začíná dítě žít. Motivací žadatelů o osvojení je především snaha o doplnění své rodiny.

 Osvojením vzniká mezi osvojencem a osvojitelem, resp. osvojiteli vztah jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. Stejně tak mezi dítětem a příbuznými osvojitelů vzniká poměr rovnající se poměru příbuzenskému. Osvojitelé nabývají práv a povinností, které tvoří souhrn rodičovské zodpovědnosti, tj. konkrétně práv a povinností majících rodiče při péči o nezletilé dítě. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.

 Pokud se manželé či jednotlivec rozhodnou požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče, obrátí se v prvé fázi na odbor sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště, kde zjistí přesné informace týkající se procesu zprostředkování. Žádost podaná na obecním úřadě obce s rozšířenou působností včetně dalších podkladů je poté postoupena příslušnému krajskému úřadu, který provede odborné posouzení žadatelů a ve správním řízení rozhodne o zařazení či nezařazení žadatelů do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Součástí odborného posouzení je také zhodnocení účasti žadatelů na přípravném kurzu přípravy na přijetí dítěte do rodiny.

Absolvují-li žadatelé celý tento proces, nastává pro ně období čekání, až budou vybráni jako vhodní pro konkrétní dítě.Rozhodnutí, zda žadatelé přijmou dítě, pro které byli vybráni, je zcela na nich. Na základě informací o dítěti, které jim byly poskytnuty, se rozhodují.

 Právní úprava institutů náhradní rodinné péče, stejně jako celého rodinného práva, je zakotvena počínaje dnem 1. 1. 2014 zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Dalšími významnými právními předpisy, které náhradní rodinnou výchovu upravují, jsou Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a další.

Blanka Sedláčková Vinklerová

sociální pracovnice