# R E L A C I O N

# PËR

**PROJEKTLIGJIN**

**“PËR**

**DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9062,8.5.2003 “KODI I FAMILJES”, I NDRYSHUAR”**

**I. QËLLIMI I PROJEKTAKTIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN**

**TË ARRIHEN**

**.**

Qëllimi i këtij projektigji është rregullimi në legjislacionin shqiptar i kushteve ligjore dhe procedurave që kanë të bëjnë me:

-kushtet e birësimit lidhen kryesisht me moshën e birësuesit dhe të birësuarit dhe diferencën e moshës ndërmjet tyre;

-me statusin martesor të birësuesit;

-me dhënien e pëlqimit për birësim nga palët e përfshira në birësim, si birësuesi, bashkëshorti i tij nëse aplikon për të birësuar vetëm njëri nga bashkëshortët, prindërit e fëmijës dhe vetë fëmija;

-me përcaktimin e fëmijës si i birësueshëm;

-me përshtatshmërinë e aplikantit birësues për tu kujdesur për rritjen dhe edukimin e fëmijës që do të birësohet;

-me ndalimin e ribirësimit;

-mungesën e lidhjeve gjinore ndërmjet birësuesit dhe të birësuarit;

-si edhe me përfundimin e kujdestarisë mes palëve

Ndryshimet e propozuara synojnë të ofrojnë zgjidhjet më optimale që garantojnë interesin e tij më të lartë, si dhe nevojës së fëmijës për tu rritur dhe edukuar në një mjedis familjar sa më të përshatshëm për mirëqenien e tij, kur familja biologjike nuk ka mundësi t’i ofrojë një mjedis të tillë.

II. **VLERËSIMI I PROJEKTAKTIT NË RAPORT ME PROGRAMIN POLITIK TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME PROGRAMIN ANALITIK TË AKTEVE DHE DOKUMENTE TË TJERA**

**POLITIKE**

Ky projektligj nuk është i parashikuar në programin analitik të projektakteve të planifikuara për Ministrinë e Drejtësisë, për vitin 2020, por nevoja e ndryshimeve vjen në pëpruthje me dokumentet politikë për të drejtat e fëmijëve

1. **ARGUMENTIMI I PROJEKTAKTIT LIDHUR ME PËRPARËSITË, PROBLEMATIKAT, EFEKTET E PRITSHME**

Nisur nga disa mangësi të neneve të Kodit të Familjes, që lidhen me birësimet, por edhe të disa prej problemeve të evidentuara në praktikën e punës së institucioneve të përkujdesjes sociale dhe të gjykatave u përpoq ti jepej zgjidhje me ndryshimet ligjore të vitit 2015 të nenit 250. Megjithatë, pesë vjet pas këtyre ndryshimeve rezulton akoma që mekanizimi i deklarimit të braktisjes nuk është funksional, duke mos garantuar interesin më të lartë të fëmijës dhe duke i mbajtur fëmijët “peng” në institucionet sociale deri në mbushjen e moshës madhore, pa mundësuar kthimin e tyre pranë familjes biologjike ose të afërmve të tjerë dhe pa mundësuar, nga ana tjetër, vendosjen e tyre pranë një familjeje birësuese.

Rregullimi i birësimit në legjislacionin shqiptar ka këto karakteristika:

(i) Legjislacioni shqiptar lejon vetëm birësimin e të miturit. Birësimi lejohet vetëm nëse është në interesin më të lartë të fëmijës (neni 240 i KF-së). Në realizimin e birësimit, organet vendimmarrëse, KSHB dhe gjykata, duhet të kenë si qëllim parësor gjetjen e një familje sa më të përshtatshme që të kujdeset për rritjen dhe edukimin e fëmijës së mbetur jashtë përkujdesjes prindërore dhe jo gjetjen e një fëmije për birësuesin.

(ii) Legjislacioni shqiptar njeh dhe rregullon vetëm birësimin e plotë. Kjo nënkupton që birësimi sjell si pasojë shkëputjen e marrëdhënies juridike të fëmijës së birësuar me familjen e tij të origjinës dhe lindjen e një marrëdhënie të prindërore dhe gjinore ndërmjet fëmijës së birësuar dhe biresuesit/birësuesve. Fëmija i birësuar gëzon në familjen birësuese të njejtën pozitë juridike me atë të fëmijëve biologjikë. Doktrina anglo-saksone shprehet që, birësimi sjell si pasojë vdekjen civile të fëmijës në familjen biologjike dhe rilindjen e tij, me të drejta të plota në aspektin personal dhe pasuror, në familjen birësuese.

(iii) Birësimi realizohet vetëm me përmbushjen e kushteve dhe sipas procedurës së parashikuar nga ligji. Procedura e birësimit përfshin dhënien e pëlqimit për birësim nga një organ administrativ që është Komiteti Shqiptar i Birësimit dhe miratimin e tij nga gjykata. Birësimi sjell pasoja ligjore kur vendimi i gjykatës për miratimin e tij merr formë të prerë.

(iv) Birësimi është i parevokueshëm. Pas përfundimit të birësimit, subjeket që kanë dhënë pëlqimin nuk mund të heqin dorë nga pëlqimi i dhënë.

(v) Birësimi përfaqëson një instrument të politikave sociale të shtetit, nëpërmjet të cilit shteti kujdeset për vendosjen e fëmijëve të mbetur jashtë përkujdesjes prindërore, për rritje dhe edukim në një familje birësuese. Kjo konsiderohet si zgjidhja më e përshtatshme për të mbrojtur fëmijët që për shkaqe të ndryshme nuk mund të rriten dhe edukohen në familjen e tyre biologjike dhe realizon njëkohësisht një nga politikat sociale të shtetit.

Në adresim të problematikës së analizuar, kemi vlerësuar të propozojmë ndryshime që lidhen me:

* Përcaktimin e moshës së të birësuarit dhe diferencës së moshës ndërmjet birësuesit dhe të birësuarit;
* Përcaktimin e subjekteve që mund të birësojnë;
* Përshtatshmëria e aplikantit birësues (garancitë personale) duke përcaktuar si garanci heqjen e përgjegjësisë prindërore dhe masën tjetër mbrojtëse që merret për fëmijën, ndaj prindit që shpërdoron përgjegjësinë prindërore, konkretisht “humbja e përgjegjësisë prindërore”.
* Ekzistenca e një sëmundjeje psikike ose zhvillimi i metë mendor
* Ekzistenca e një sëmundjeje, e cila mund të vërë në rrezik shëndetin dhe jetën e atij që do të birësohet (neni 245(b) i KF).
* Pëlqimi për birësim, nga prindërit biologjikë ose nga gjykata
* Pëlqimi i fëmijës;
* Pëlqimi i bashkëshortit të birësuesit.
* Forma e dhënies së pëlqimit
* Tërheqja e pëlqimit për birësim
* zgjerojë kategorinë e rasteve të lejimit të ribirësimit, nëpërmjet amendimit të nenit 242, paragrafi 2 i KF-së, duke lejuar ribirësimin e fëmijë
* Ndalesat e birësimit - mungesa e lidhjeve gjinore dhe përfundimi i marrëdhënies së kujdestarisë
* Përparësia në birësim
* Birësimi me pëlqimin e prindërve të fëmijës;
* Birësimi pa pëlqimin e prindërve të fëmijës
* Deklarimi i braktisjes
* Pasojat ligjore të deklarimit të braktisjes

1. **VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, KUSHTETUTSHMËRISË DHE HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E**

**NDËRKOMBËTAR**

Në përputhje me nenin 26, të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, ministri i Drejtësisë është autoriteti i deleguar për propozimin e këtij projektligji, ndaj edhe nisma e propozuar paraqitet si një iniciativë për shqyrtim dhe miratim nga Këshilli i Ministrave, në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës.

1. **VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT ME *ACQUIS* TË BE-SË ( PËR PROJEKTAKTET NORMATIVE)**

Projektligji nuk synon përafrimin e legjislacionit me *acquis* të BE-së.

1. **PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E PËRMBAJTJES SË PROJEKTAKTIT**

Neni 1 i projektligjit, ndryshon përmbjajten e nenit 241 të ligjit duke parashikuar kushtet për birësim si vijon:

-Birësohet vetëm i mituri.

-Birësuesi duhet të ketë mbushur moshën 21 vjeç dhe të gëzojë zotësi të plotë për të vepruar.

-Birësuesi duhet të ketë një diferencë minimale moshe të paktën 18 vjet me të birësuarin, si dhe një diferencë maksimale moshe jo më shumë se 50 vjet.

-Në qoftë se birësohet fëmija i bashkëshortit, diferenca e moshës duhet të jetë jo më pak se 15 vjet.

-Kufizimet e përcaktuara në paragrafin 3 më sipër, mund të mos zbatohen në rastin kur Komiteti Shqiptar i Birësimeve dhe gjykata konstatojnë se:

1. mosdhënia për birësim mund të shkaktojë dëme të rënda për të miturin dhe ky dëm nuk mund të shmanget në mënyrë tjetër;
2. birësohet fëmija i bashkëshortit;
3. midis birësuesit dhe të birësuarit është krijuar një marrëdhënie prindërore *de facto*, para paraqitjes së kërkesës për birësim;
4. kërkohet të birësohen disa vëllezër dhe motra dhe birësuesit përmbushin kushtin e diferencës së moshës vetëm për njërin prej tyre;
5. fëmija që birësohet është vëllai ose motra e një të mituri të birësuar por prej të njëjtëve birësues;
6. kufiri maksimal i moshës së birësuesve tejkalohet vetëm nga njëri prej bashkëshortëve, në një masë jo më të madhe se 10 vjet;
7. birësuesit janë prindër të fëmijëve biologjikë apo të birësuar, nga të cilët të paktën njëri është i mitur.

Neni 2 i projektligjit, parashikon ndryshime ne enenin 242 të ligjit, duke përcaktuar rrethin e subjekteve që mund të birësojnë, duke përfhsireë këtu edhe bashkëjetuesit, që janë në kushtet e bashkëjetëesë për të paktën 3 vjet

Neni 3 i projektligjit, parashikon ndryshime nenin 243 të lijgit, ku përcaktohen ndalimet e birësimit për të paralindurit e tij, si edhe vëllai nga motra dhe anasjelltas. Në rastin kur midis birësuesit dhe të birësuarit ka lidhje gjinore, duhen përmbushur të gjitha kriteret e parashikuara nga ky kod dhe legjislacioni përkatës për kushtet materiale dhe procedurën e birësimit

Në nnin 4 të projektligjit, ndryshohet neni 245 i ligjit, ku përcaktohet rastet kur personi nuk mund të birësojë:

a) i është hequr nga gjykata përgjegjësia prindërore ose e ka humbur përgjegjësinë prindërore;

b) vuan nga një sëmundje psikike ose ka zhvillim mendor të metë, si dhe vuan nga një sëmundje, e cila mund të vërë në rrezik shëndetin dhe jetën e atij që do të birësohet;

c) nuk ka garancinë si person, se do të kryejë në rregull detyrën e birësuesit në lidhje me mirërritjen, edukimin dhe arsimimin e atij që do të birësohet.

Në neni 5 të projektligjit, përcaktohen ndryshme në nenin 246 të ligjit, ku jepen kushtet për dhënien e pëlqimit nga prindërit e tij, të njohur ligjërisht. Përcaktimin për afatin e dhënies së pëlqimit nga nëna, 8 javë nga lindja e fëmijës.

Nëse prindërit e fëmijës janë të mitur, ata duhet ta japin vetë pëlqimin për birësim.

Në qoftë se njëri nga të dy prindërit ka vdekur, nuk është në gjendje të shprehë vullnetin e tij ose i është hequr përgjegjësia prindërore ose ka humbur përgjegjësinë prindërore, pëlqimi i prindit tjetër është i mjaftueshëm. Pëlqimi i njërit prind është i mjaftueshëm edhe nëse prindi tjetër është i panjohur.

Kur fëmijës i kanë vdekur të dy prindërit, kur atyre u është hequr zotësia për të vepruar ose janë të panjohur, gjykata vendos nëse fëmija duhet të birësohet.

Kur birësuesi është i martuar, duhet të merret pëlqimi i bashkëshortit të tij.

Kur i birësuari ka mbushur moshën dhjetë vjeç merret mendimi i tij dhe në moshën dymbëdhjetë vjeç kërkohet pëlqimi i tij.

Në neni 6 të projektligjit, ndryshohet neni 247 i ligjit, ku jepet rasti kur pëlqimi jepet para gjykata kompetente, në rast se personi ka vendbanimin ose vendqëndrimin e tij në një shtet tjetër, mund të japë pëlqimin para agjentit diplomatik ose konsullor pranë ambasadës ose konsullatës shqiptare. Po të njëjtat rregulla do të zbatohen edhe për tërheqjen e pëlqimit për birësim.

Në nenin 7 të projekltigjit, shtohet neni 247/1 në ligj, duke vendosur detyrimin për njoftim nga ana e gjykatës dhe njësisë së mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor, për të informuar prindërit e fëmijës mbi qëllimin, kushtet ligjore dhe pasojat që do të sjellë pëlqimi për birësim. Prindit që jep pëlqimin për birësim, para dhënies së pëlqimit, duhet t’i ofrohet ndihmë ligjore, psikologjike dhe ekonomike, nga punonjësit e njësisë së mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor, në një gjuhë të kuptueshme dhe të thjeshtë për atë.

Vetëm pas infomimit të prindit dhe ofrimit të këshillimit ligjor, psikologjik dhe ndihmës ekonomike, mund të merret pëlqimi i tij për birësim.

Në nenin 8 të projektligjit, parashikohet ndryshim i i nenit 248, ku përcaktohet afati tre mujor i tërheqjes nga procedura e birësimit nga prndërit biologjik. Nëse me kalimin e 3 muajve, prindërit nuk kanë tërhequr pëlqimin për birësim, ata kanë të drejtë të kërkojnë kthimin e fëmijës, me kushtin që fëmija të mos jetë vendosur në përkujdesjen e familjes birësuese, më qëllim realizimin e periudhës së provës.

Në qoftë se personi apo institucioni pranë të cilit ndodhet fëmija, refuzon ta kthejë atë, prindërit mund t’i drejtohen gjykatës, e cila duke marrë në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës, vendos nëse do të pranojë kërkesën për kthimin e fëmijës. Pranimi i kësaj kërkese sjell si pasojë revokimin e pëlqimit të prindit për birësim.

Fëmija që ka mbushur moshën 12 vjeç ka të drejtë të tërheqë pëlqimin për birësim, deri në çastin e miratimit të birësimit nga gjykata.

Neni 9 i pojektligjit, shton neenin 248/1, ku përcaktohet periudha e provës që realizohet pas pëlqimit të dhënë nga Komiteti Shqiptar i Birësimeve, nëpërmjet vendosjes në përkujdesjen e familjes birësuese, të fëmijës për të cilin, prindërit kanë dhënë pëlqimin për birësim në gjykatë ose për birësimin e të cilit ka vendosur gjykata ose për të cilin është deklaruar neglizhimi nga gjykata.

Periudha e provës, e cila zgjat 3 muaj, shërben për të vendosur një marrëdhënie birësuese midis një fëmije dhe familjes biresuese. Nëse prindërit e fëmijës janë të panjohur, fëmija nuk mund të vendoset në periudhë prove, pa kaluar 3 muaj nga vendosja e tij në përkujdesje alternative, në zbatim të interesti më të lartë të fëmijës. Fëmija nuk mund të vendoset në periudhë prove nëse prindërit kërkojnë kthimin e tij, derisa gjykata të vendosë në lidhje me këtë çështje, sipas kërkesës së prindit ose të institucionit të përkujdesjes sociale, publik ose privat, ose të personit që e ka në përkujdesje. Gjykata, përpara se të vendosë, duhet të verifikojë nëse janë plotësuar afatet e mësipërme dhe nëse kthimi i fëmijës pranë prindërve biologjikë është në interesin më të lartë të fëmijës.

Nëse fëmija vendoset në periudhë prove, prindërit e tij nuk mund të kërkojnë kthimin e fëmijës. Nëse periudha e provës ndërpritet ose gjykata refuzon birësimin, pasojat e periudhës së provës shuhen me efekt prapaveprues.

Në nenin 10 të projektligjit, ndryshohet neni 250 deklararimi i neglizhimit nga Gjykata të të miturit që ndodhet në përkujdesje alternative, kur prindërit e tij, përgjatë 1 viti, përpara paraqitjes së kërkesës për deklarimin e neglizhimit, nuk kanë ruajtur me të marrëdhëniet e nevojshme për edukimin ose zhvillimin e tij, me kusht që prindi të mos jetë penguar në ruajtjen e këtyre marrëdhënieve, për shkaqe me rëndësi. Nuk konsiderohet se prindërit janë penguar në ruajtjen e këtyre marrëdhënieve, nëse refuzojnë masat mbështetëse të ofruara nga strukturat e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor dhe ky refuzim vlerësohet si i pajustifikuar nga gjykata. Kur i mituri ka qenë vendosur që nga lindja e tij në përkujdesje alternative, afati prej 1 viti kufizohet në 3 muaj dhe fillon nga data e lindjes.

Kur i mituri është gjetur i braktisur jashtë institucioneve të përkujdesjes sociale publike ose jopublike, spitaleve apo materniteteve publike apo private, afati prej 1 viti kufizohet në 3 muaj dhe fillon nga momenti i gjetjes së tij.

Kur i mituri është lënë nën kujdesin e institucioneve të përkujdesjes sociale, publike ose jopublike, përfshirë spitalet publike ose jopublike, nëpërmjet një deklarate noteriale të prindërve biologjikë për dhënien e tij për birësim, afati prej një viti kufizohet në 6 muaj dhe fillon që nga momenti i lënies së të miturit.

Nuk përbëjnë akte të mjaftueshme për të refuzuar automatikisht kërkesën për deklarimin e neglizhimit të fëmijës, si dhe nuk sjellin ndërprerjen e afateve të përcaktuara në paragrafët më sipër të këtij neni:

a) tërheqja e pëlqimit për birësim të dhënë sipas paragrafit më sipër të këtij neni;

b) kërkesa për tu informuar mbi gjendjen e fëmijës; c) shprehja e qëllimit të prindërve ose të afërmve të tjerë deri në shkallë të katërt, që kanë një marrëdhënie të qënësishme me fëmijën, për ta marrë fëmijën në përkujdesje, por që nuk pasohet nga marrja e tij në përkujdesje.

Në nenin 11 të projekligjit, ndrysohet neni 251 e ligjit që ka të bëjë me procedura t endjekura nga gjykata nëse gjendet përparar paraqitjes së kërkesës për deklarimin e neglizhimit, nga drejtuesi i institucionit publik ose jopublik ku ndodhet fëmija, nga personi që e ka në përkujdesje ose nga njësia e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor apo punonjësi i mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor, brenda 15 ditëve nga përmbushja e afateve të parashikuara në nenin 250. Kërkesa mund të paraqitet edhe nga prokurori.

Kërkesa i dërgohet gjykatës, nën juridiksionin e së cilës ndodhet institucioni ose vendbanimi i personit që e ka marrë në përkujdesje të fëmijën. Çdo person që ka një interes ligjshëm për mbrojtjen e fëmijës, mund të ndërhyjë në procesin e gjykimit. Në gjykimin e deklarimit të neglizhimit, fëmija duhet të përfaqësohet nga një jurist ose avokat, i cili duhet t’i sigurohet fëmijës nga njësia e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor. Kërkesa për deklarimin e fëmijës së neglizhuar paraqitet në gjykatë vetëm pasi njësia e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor, gjatë afateve të parashikuara në nenin 250, u kanë ofruar prindërve të fëmijës masat e duhura për përkrahje. Gjykata i kërkon personit që ka paraqitur kërkesën shpjegime nëse ka bërë përpjekje për gjetjen e prindërve biologjikë të fëmijës dhe kthimin e fëmijës në familjen biologjike, nëse kjo është e mundur. Të tilla përpjekje nuk janë të nevojshme në rastin kur fëmija është lënë nën kujdesin e institucioneve të përkujdesjes sociale publike ose private, përfshirë spitalet publike ose private, nëpërmjet një deklarate noteriale të prindërve biologjikë për dhënien e tij për birësim. Në këtë rast, njësia e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor ka detyrimin për të informuar prindin mbi pasojat që sjell deklarata e tij noteriale, si edhe detyrimin e këtyre strukturave për t’i ofruar prindit të gjithë këshillimin dhe mbështetjen e nevojshme ekonomike, ligjore dhe psikologjike, nëse vendos të mbajë fëmijën.

Neglizhimi i fëmijës nuk deklarohet nëse, gjatë periudhës së përmendur në nenin 250, një anëtar i familjes ka kërkuar të marrë fëmijën në përkujdesje dhe nëse kjo kërkesë vlerësohet se është në interes të fëmijës. Neglizhimi i fëmijës mund të deklarohet kundër të dy prindërve ose vetëm njërit prej tyre. Gjykata, që deklaron fëmijën të neglizhuar, cakton në të njëjtin vendim edhe kujdestarin për mirërritjen, edukimin dhe arsimimin e fëmijës, një institucion të përkujdesjes sociale ose një person të caktuar, nisur nga interesi më i lartë i të miturit.

Kundër vendimit të gjykatës palët kanë të drejtë të ushtrojnë ankim në Gjykatën e Apelit, brenda 15 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Seanca për shqyrtimin e ankimit caktohet brenda 60 ditëve nga depozitimi i tij.

Kundër vendimit të gjykatës dhe vendimit të Gjykatës së Apelit, palët kanë të drejtë të ushtrojnë rekurs në Gjykatën e Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të vendimit të arsyetuar. Seanca për shqyrtimin e rekursit caktohet brenda 60 ditëve nga depozitimi i tij.

Në nenin 12 të projektligjit, përcaktohen ndryshime në nenin 254 të ligjit, që lidhen me paraqitjen e kërkesë nga shtetasit shqiptarë pranë gjykatës ku ka vendmbanimin personit që kërkon të birësojë. Kërkesa për birësim, e bërë nga një shtetas i huaj ose shqiptar që banon jashtë shtetit, paraqitet në gjykatën nën juridiksionin e së cilës ndodhet vendbanimi i të miturit. Kërkesa për birësimin e të miturit shqiptar që banon jashtë shtetit paraqitet në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë. Gjykata vendos brenda 6 muajve nga paraqitja e kërkesës për birësim, pasi ka verifikuar përmbushjen e kushteve ligjore të birësimit dhe nëse ky birësim është në interesin më të lartë të fëmijës.

Në nenin 13 të projektigjit, parashikohet ndryshimi i nneit 256, të ligjit, që lidhet me pezullimin e procedurës së birësimet deri në përfundimin e procedurës gjyqësore apo administrative tëe vërtetimit të amësisë/atësisë, nëse përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore janë duke u zhvilluar procedura për vërtetimin e amësisë apo atësisë, të filluara nga nëna ose ati i supozuar i fëmijës.

Në nnei 14 të projekligjit, parashikohet ndryshimi i i nento 257, që parashikon për ndalimet për birësimin ndërvendas kur:

a) birësimi nuk njihet në shtetin ku banojnë birësuesit;

b) arrihet në përfundimin së birësimi është me pasoja të rënda për të miturin;

c) i mituri, në shtetin ku banojnë birësuesit, nuk gëzon të njëjtat të drejta që njihen në Shqipëri.

Birësimi ndërvendas lejohet pasi fëmija ka qëndruar në pritje për 6 muaj në listat e komitetit shqiptar të birësimit dhe, gjatë kësaj periudhe, janë ezauruar të gjitha mundësitë për të bërë birësimin brenda vendit.

Komiteti Shqiptar i Birësimit, nisur nga interesi më i lartë i fëmijës, me vendim të motivuar, mund të japë pëlqimin për birësimin e fëmijës jashtë vendit, dhe pa u përmbushur afati 6 mujor, nëse fëmija ndodhet në një nga rrethanat e mëposhtme:

a) shëndeti i fëmijës mund të dëmtohet dhe ai ka nevojë për trajtime mjekësore të specializuara;

b) fëmija është me aftësi të kufizuara intelektuale ose fizike;

c) fëmija është mbi një moshë që e bën të pamundur birësimin e tij brenda vendit;

d) fëmija ndodhet në rrethana të tjera të rënda sociale, familjare, psikologjike, emocionale etj, të cilat e vështirësojnë ose e bëjnë të pamundur birësimin e tij brenda vendit.

Neni 15, i projektligjit shton nenin 260/1, ku përckatohet se brenda 15 ditëve nga momenti që vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë, ai transkriptohet në regjistrin e gjendjes civile të vendit të lindjes së fëmijës së birësuar. Elementët e vendimit që transkriptohen janë:

a) dita, ora dhe vendi i lindjes së fëmijës;

b) gjinia e fëmijës;

c) emri dhe mbiemri i fëmijës që rezultojnë nga vendimi gjyqësor;

d) të dhënat e birësuesve: emri, mbiemri, data dhe vendi i lindjes, profesioni dhe vendbanimi i tyre.

Ky transkriptim nuk përmban asnjë të dhënë për prindërit biologjikë të fëmijës.

Transkriptimi zëvëndëson aktin e lindjes së fëmijës, ndërsa në aktin fillestar të lindjes së fëmijës shënohet “birësim” dhe ky akt konsiderohet nul.

Neni 16, parasjhikon hyrjen në fuqi të projektlgjit, 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

1. **INSTITUCIONET DHE ORGANET QË NGARKOHEN PËR ZBATIMIN E PROJEKTAKTIT**

Institucionet që ngarkohen me zbatimin e këtij projektligji janë Komiteti Shqiptar i Birësimeve dhe Ministria e Drejtësisë.

1. **PERSONAT DHE INSTITUCIONET QË KANË KONTRIBUAR NË HARTIMIN E PROJEKTAKTIT**

Projektligji është hartuar nga një grup pune i përbërë nga ekspertë të fushës dhe staf i Ministrisë së Drejtësisë në bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të Birësimeve.

Gjithashtu, në procesin e hartimit të projektligjit kanë asistuar edhe ekspertë të jashtëm me njohuri të specializuara në fushën e të drejtave të fëmijëve.

Projektligji paraqitet për mendim pranë Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor për konsultim me gjykatat.

1. **RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE**

Ky projektligj nuk parashikohet të ketë efekte financiare shtesë.

**MINISTRI**

**ETILDA GJONAJ (SALIU )**