|  |  |
| --- | --- |
| **Anotācija pētījumam** | **“Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālo atstumtību izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem”** |
|   |  |
| **Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti latviešu valodā**Pētījuma mērķis ir veikt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. personām ar multipliem traucējumiem un personām vecumā virs 55 gadiem, satura, sniegšanas veida, pieejamības un ietekmes uz dzīves kvalitāti izvērtējumu. Pētījuma uzdevumi iekļauj sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības, atbilstības, pieprasījuma, kvalitātes un mērķa grupām nenodrošināto vajadzību izvērtējumu. Kā arī izvērtējumu par dzīves kvalitātes mērīšanas instrumentu izmantošanu politikas ietekmes noteikšanai uz mērķa grupas pārstāvjiem, un atbalsta intensitātes skalas atbilstību, un izmantošanu Latvijas situācijā. Pētījuma darba uzdevumi skar arī neformālajiem aprūpētājiem (ģimenēm, radiniekiem) nodrošināmo atbalstu, lai mazinātu risku viņu izslēgšanai no darba tirgus un izdegšanu. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, pētnieki sniedz priekšlikumus mērķtiecīgiem pasākumiem minēto pakalpojumu pieejamības, ietekmes uz dzīves kvalitāti, efektivitātes un ilgtspējas uzlabošanai Latvijā.  | **Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie rezultāti angļu valodā**This research aims to assess the content, provision, and accessibility of community-based social services for persons with mental disorders, persons with multiple disabilities, and persons 55+ and the impact these community-based social services have on the quality of life. Research tasks include the assessment of accessibility, adequacy, demand, quality, and unmet needs of previously mentioned target groups that receive community-based social services. The research design also includes the assessment of the effectiveness of quality-of-life measurement tools in determining the impact of policy on the target groups and measuring the adequacy of the support intensity scale for further use in Latvia. The research design also covers informal carers (families, relatives), and the necessary support activities to prevent their exclusion from the labour market and society. Based on the results of the assessment, researchers provide recommendations for improving community-based social services and their sustainability in Latvia. |
| **Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas** | Dzīves kvalitātes mērīšana un politikas ietekmes noteikšana uz mērķa grupas pārstāvjiem; atbalsta intensitātes skalas atbilstība un izmantošana Latvijas situācijā; sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība, atbilstība, pieprasījums, kvalitāte, nenodrošinātās vajadzības; sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, t.sk. integrētu pakalpojumu attīstība mērķa grupas pārstāvjiem. |
| **Pētījuma pasūtītājs** | Latvijas Republikas Finanšu ministrija |
| **Pētījuma īstenotājs** | SIA “Oxford Research Baltics”, Biedrība “Vieglās valodas aģentūra” |
| **Pētījuma īstenošanas gads** | 2020. – 2021. gads |
| **Pētījuma finansēšanas summa un finansēšanas avots** | 48 900,00 EUR bez PVN, Eiropas Sociālā fonda tehniskās palīdzības projekts Nr. 10.1.1.0/18/TP/001 “Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana pierādījumu bāzes veidošanai uz rezultātiem vērstu un efektīvu ES fondu ieguldījumu plānošanai un veikšanai Latvijas tautsaimniecībā”. |
| **Pētījuma klasifikācija\*** | 12.2. padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai – pētījumi, kas tiek izstrādāti, lai iegūtu neatkarīgu analīzi par konkrētas politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādes nepieciešamību, novērtētu esošās politikas vai regulējuma īstenošanu un sasniegtos rezultātus |
| **Politikas joma, nozare\*\*** | 8. Nodarbinātības un sociālā politika, 8.2. Sociālā aizsardzība, 17. Veselības politika, 17.3. Veselības aprūpe |
| **Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums**(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) | visa Latvija |
| **Pētījuma mērķa grupa/-as**(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas vecumā) | Personas ar garīga rakstura traucējumiem, prioritāri pētot tās personas, kurām ir smagi un ļoti smagi traucējumi; personas ar multipliem traucējumiem; pirmspensijas un pensijas vecuma personas (vecumā virs 55 gadiem); mērķa grupu pārstāvju ģimenes locekļi (neformālie aprūpētāji). |
| **Pētījumā izmantotās metodes pēc informācijas ieguves veida:** |  |
|  | 1) tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze | Jā |
|  | 2) statistikas datu analīze | Jā |
|  | 3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze | Jā |
|  | 4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un analīze | Jā |
|  | 5) fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze | Jā |
|  | 6) gadījumu izpēte | Jā |
|  | 7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze | Jā |
|  | 8) citas metodes (norādīt, kādas) | citu valstu labās prakses izpēte |
| **Kvantitatīvās pētījuma metodes**(ja attiecināms): |  |
|  | 1) aptaujas izlases metode | a. Pašvaldību sociālo dienestu aptauja – pilna izlase;b. Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju aptauja – pilna izlase;c. Dzīves kvalitātes aptauja – daudzpakāpju izlases metode sadalot apakšgrupās;d. Formālo aprūpētāju/ģimenes locekļu aptauja – brīvprātīgā izlase;e. Atbalsta intensitātes skalas lietotāji - sasniedzamāko respondentu izlase |
|  | 2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību skaits | a. Pašvaldību sociālo dienestu aptauja – 72;b. Sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēju aptauja – 35;c. Dzīves kvalitātes aptauja – 28 respondenti, kas dzīvo institūcijā un 37 respondenti, kas dzīvo sabiedrībā; d. Formālo aprūpētāju/ģimenes locekļu aptauja – 18; e. Atbalsta intensitātes skalas lietotāji – 7. |
| **Kvalitatīvās pētījuma metodes**(ja attiecināms): |  |
|  | 1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja attiecināms) | 36 (25- ar mērķa grupas pārstāvjiem; 11 – ar iesaistītajām pusēm\_ |
|  | 2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja attiecināms) | 5 (3 – ar mērķa grupas pārstāvjiem; 2 – ar iesaistītajām pusēm) |
| **Izmantotās analīzes grupas (griezumi)** | Analīze tika veikta pakalpojumu, mērķa grupu, pašvaldību un reģionu griezumā. Pētījuma darba uzdevumi tikai skatīti, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo datu ieguves metožu kombinācijas jeb metožu triangulācijas principu. Triangulācija ir metode, ko izmanto, lai palielinātu pētījumu rezultātu ticamību un derīgumu.  |
| **Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija** | Pasūtītāja kontaktpersona: Jānis Leikučs (tālr.67095674, e-pasts: Janis.Leikucs@fm.gov.lv ). |
| **Pētījuma autori\*\*\* (autortiesību subjekti)** | Aivars Timofejevs, Mārtiņš Knite, Ivetas Reinholde, Kristīne Smirnova, Liene Purmale. |