*Załącznik nr 1 do Uchwały nr ……………………….*

 *Rady Gminy Srokowo*

 *z dnia ……sierpnia 2025 r.*

**GMINA SROKOWO**

****

**GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY**

**W GMINIE SROKOWO**

**NA LATA 2025 - 2027**

**Spis treści:**

Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………………………….3

I. Regulacje prawne……………………………………………………………………………………………………………4

II. Diagnoza sytuacji rodzin Gminy Srokowo-wybrane elementy ………………………………………..6

III. Analiza SWOT…………………………………………………………………………………………………………….. 11

IV Adresaci programu. ……………………………………………………………………………………………………..11

V. Cele programu …………………………………………………………………………………………… ………………12

VI. Źródła finansowania……………………………………………………………………………………………………16

VII. Monitoring i ewaluacja……………………………………………………………………………………………….16

VIII. Bibliografia…………………………………………………………………………………………………………........17

**WSTĘP**

 Wiele współczesnych rodzin przeżywa teraźniejszość starając się wypełniać swoje zadania i funkcje dochowując wierności pewnym zasadom i wartościom, które pomagają w zmaganiu się z rzeczywistością i stanowią fundament instytucji rodzinnej. W zdrowo funkcjonujących wychowawczo wspólnotach rodzice poświęcają dziecku dużo czasu, troszcząc się o jego rozwój i edukację. Ale dla większości z nich prawidłowe funkcjonowanie nie jest możliwe. Oznacza to destabilizację wnętrza rodziny lub zakłóceń w sferze kontaktów społecznych. Taka dysfunkcjonalność rodziny wiąże się często z kryzysami czy splotem stanów składających się na powstające kryzysy. Tego typu rodzina charakteryzuje się zbiorem cech niepożądanych ze społecznego punktu widzenia i nie wypełnia nałożonych na nią funkcji (m.in. ekonomicznej, wychowawczo – socjalizacyjnej, opiekuńczej) oraz zadań, stanowiąc tym samym zagrożenie dla życia dzieci i młodzieży.[[1]](#footnote-1)

Z myślą o rodzinach przeżywających trudności, została przyjęta 9 czerwca 2011r. *Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*. Preambuła ustawy stanowi: „dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”[[2]](#footnote-2)

Na jej mocy rodziny zmagające się z problemami, mogą skorzystać z usług asystenta rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

11a) udzielanie wsparcia dziecku przez towarzyszenie mu podczas posiedzenia albo rozprawy z jego udziałem, o których mowa w art. 76a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37);

1. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
2. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U z 2023r. poz.1923);

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno--pomocową, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz

z 2023 r. poz. 289, 535 i 1606), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.[[3]](#footnote-3)

**I. REGULACJE PRAWNE**

Regulacje prawne dotyczące instytucji rodziny są zawarte w wielu aktach prawnych krajowych jaki

i międzynarodowych. Podstawowym aktem prawnym w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, której art. 18 stanowi, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod szczególną ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej[[4]](#footnote-4)

Kolejnym aktem prawnym, w którym szczególną uwagę dotycząca unormowań prawnych członków rodziny poświęcono w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Określono w nim tematykę zawierania, stosunków majątkowych między małżonkami, obowiązków alimentacyjnych, pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami i dziećmi, instytucji przysposobienia, opieki i kurateli. W kodeksie karnym i cywilnym także występują regulacje prawne dotyczące rodziny.

Należy też wspomnieć o prawie międzynarodowym dotyczącym rodziny a szczególnie o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art.16 ust.3 mówi: *” Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i jest uprawniona do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa*”[[5]](#footnote-5). Innym dokumentem prawnym jest Europejska Karta Społeczna[[6]](#footnote-6), która w części I pkt 16 mówi o odpowiedniej ochronie społecznej , prawnej i ekonomicznej dla zapewnienia rodzinie pełnego rozwoju.

 Zadania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące obszaru działań pomocy społecznej zostały w sposób ogólny zapisane w odpowiednich przepisach ustrojowych.

Program Wspierania Rodziny w Gminie Srokowo na lata 2022-2024 oraz jego wdrażanie oparte jest o następujące przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. *o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami)*
2. Ustawa z 9 czerwca 2011r.  *o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z* 2025 r. poz. 49)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. *o pomocy społecznej* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zmianami)
4. Ustawa z dnia 20 marca 2025r. *o rynku pracy i służbach zatrudnienia* (t.j. Dz.U z 2025 r. poz. 620)
5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.* Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zmianami)
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. *o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j.* Dz.U. z 2024 r. poz. 1673)
7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. *o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j.* Dz.U. z 2023 r. poz. 1939)
8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zmianami)
9. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zmianami)
10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. *o zatrudnieniu socjalnym* (Dz.U. z 2025 r. poz. 83 ze zmianami)
11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 146 ze zmianami)
12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. *o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.* Dz.U. z 2024 r. poz. 917)
13. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 ze zmianami )
14. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (t.j. Dz.U. z 2025 r. 798)
15. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. *o działalności leczniczej* (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.450 ze zmianami
16. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. *o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”*  (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1823)

Program Wspierania Rodziny w Gminie Srokowo na lata 2024-2027 powstał w zgodnie z obowiązującymi przepisami stosownie do art. 176 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r*. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.*

Kierunek polityki społecznej w województwie warmińsko-mazurskim są zawarte w Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko -Mazurskiego do 2030 roku. W rekomendacjach Strategii stwierdzono, iż „w ramach kompleksowego wsparcia rodzin na szczególną uwagę zasługuje potrzeba rozbudowy systemu usług, takich jak: tworzenie i rozwijanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci, rozwój i poprawa dostępności do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, rozwijanie i wzmacnianie roli asystentów rodziny i rodzin wspierających, tworzenie centrów wspierania rodzin z szeroką ofertą usług oraz Ośrodków Interwencji Kryzysowej, tworzenie centrów usług społecznych, których celem będzie ułatwienie świadczenia usług dostosowanych do potrzeb lokalnych społeczności”.

Głównym celem polityki społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, wskazany w Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2021-2030 jest wzmocnienie spójności społecznej regionu Warmii i Mazur oraz poprawa warunków życia mieszkańców przy współpracy środowisk lokalnych i partnerów działających w obszarze polityki społecznej. Na podstawie opracowanej diagnozy wybrano siedem obszarów strategicznych, które będą służyły realizacji i wdrażaniu Strategii. W obszarze „Rodzina” strategicznym celem jest*: wzmocnienie aktywności oraz samodzielności osób i rodzin*, w tym ujęto cele operacyjne: 1. rozwój form wspierania rodzin, w tym z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, 2. zapewnienie osobom i rodzinom, w tym z kręgu ryzyka socjalnego dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, 3. tworzenie warunków do rozwoju pieczy zastępczej i adopcji. W prognozie zmian w zakresie objętym strategią zaplanowano: zapewnienie rodzinom dostępu do wysokiej jakości usług społecznych; zmniejszenie liczby rodzin doświadczających trudności opiekuńczo-wychowawczych; poprawa kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie funkcjonowania rodziny oraz wychowywania dzieci; wzmocnienie systemu wsparcia rodzin oraz pieczy zastępczej; deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji w rodzinach; integracja rodzin oraz zwiększenie ich aktywności społecznej; zapewnienie godnych warunków bytowych osobom i rodzinom; zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; skuteczna aktywizacja
i integracja osób wyizolowanych ze społeczeństwa; zapewnienie poczucia bezpieczeństwa materialnego mieszkańcom województwa.[[7]](#footnote-7)

W założeniach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2021-2030 wyodrębniono kierunki niezbędnych zmian:

PRIORYTET 1 - Rozwój usług skierowanych do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej.

PRIORYTET 2 - Rozwój i realizacja usług wspierających osoby wymagające wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

PRIORYTET 3 - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej.

PRIORYTET 4 - Budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Program Wspierania rodziny w Gminie Srokowo na lata 2025-2027 jest zgodny w odniesieniu do lokalnych strategii jak również z założeniami strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Zadania strategiczne są wdrażane w zależności od aktualnych możliwości organizacyjnych i finansowych gminy i jej partnerów.

**II. DIAGNOZA SYTUACJI RODZIN W GMINIE SROKOWO - WYBRANE ELEMENTY**

**2.1. Demografia**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba ludności gminy Srokowo wyniosła 3344 osoby, z czego 50 %, stanowiły kobiety. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 12,05%, osoby w wieku produkcyjnym 62,77 %, a w wieku poprodukcyjnym 16,60 %.

Według stanu na 31 grudnia 2024 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Srokowo wynosiła 192 , w tym 104 stanowiły kobiety.

**2.2. Przyrost naturalny Gminy Srokowo**

Od roku 2021 w Gminie Srokowo zauważa się ujemny przyrost naturalny mieszkańców:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Urodzenia żywe na 1000 ludności** | **Zgony na 1000 ludności** | **Przyrost naturalny na 1000 ludności** |
| 2021 | 7,14 | 14,85 | -7,71 |
| 2022 | 4,62 | 13,57 | -8,95 |
| 2023 | 6,99 | 11,74 | -6,75 |
| 2024 | 4,18 | 10,75 | -6,57 |

*Tabela nr 1 Przyrost naturalny w latach 2021-2024*

*Źródło: Dane GUS*

Liczba ludności Gminy Srokowo w ostatnich latach systematycznie ulegała zmniejszaniu, na co niewątpliwy wpływ ma corocznie ujemny przyrost naturalny. W latach 2021-2024 w gminie łącznie urodziło się 72 dzieci, natomiast zmarło 175 mieszkańców. Z roku na rok spada również liczba zawieranych małżeństw, których w 2021 roku odnotowano 14, a w 2024 roku już tylko 9. Wskaźnik zawartych małżeństw na 1000 ludności, w perspektywie lat 2021-2024, spadł z 4,00 do poziomu 2,69.

Minusowy przyrost powodują również osoby, które wyemigrowały. W latach 2021 -2024 r. obserwujemy małą liczbę urodzeń do dużej liczby zgonów. Konsekwencją zmiany zachowań prorodzinnych jest podwyższenie zarówno średniego wieku matki i średniego wieku matki w momencie urodzenia pierwszego dziecka jak podaje Główny Urząd Statystyczny, jak również występująca w 2021 roku pandemia COVID-19.

**Liczba mieszkańców Gminy Srokowo w latach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Liczba mieszkańców** | **Kobiety** | **Mężczyźni** |
| 2021 | 3476 | 1739 | 1739 |
| 2022 | 3429 | 1723 | 1706 |
| 2023 | 3375 | 1691 | 1684 |
| 2024 | 3344 | 1672 | 1672 |

*Tabela nr 2 Liczba mieszkańców Gminy Srokowo w latach 2021-2024*

*Źródło: Dane GUS*

**W latach 2021-2024 w Gminie Srokowo dzieci uczęszczały do szkół typu:** szkoła podstawowa i przy szkole podstawowej inne formy wychowania przedszkolnego. W oddziale przedszkolnym mają zapewniane miejsca wszyscy chętni.

W 2024 roku w Szkole Podstawowej w Srokowie utworzono łącznie 100 miejsc w oddziałach przedszkolnych, z czego: 25 miejsc – Grupa Stokrotki (uczęszczało 20 dzieci), 25 miejsc – Grupa Szuwarki (uczęszczało 15 dzieci), 50 miejsc grupa sześciolatków (uczęszczało łącznie 31 dzieci).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj szkoły** | **Rok szkolny** | **Liczba dzieci** |
| Szkoła podstawowa | 2021/2022stan na 31 sierpnia 2022 | 246 |
| 2022/2023stan na 31 sierpnia 2023 | 226 |
| 2023/2024stan na 31 sierpnia 2024 | 199 |
| Inne formy wychowania przedszkolnegoOd 3-5 lat | 2021/2022 | 54 |
| 2022/2023 | 43 |
| 2023/2024 | 47 |
| Roczne przygotowanie przedszkolne | 2021/2022 | 25 |
| 2022/2023 | 20 |
| 2023/2024 | 15 |

*Tabela nr 3 Liczba dzieci uczęszczających do szkół w Gminie Srokowo w latach 2021-2024*

*\*Źródło: Raport o stanie Gminy Srokowo za lata 2022, 2023, 2024*

**2.3. Pomoc społeczna**

 Pomoc społeczna na terenie gminy realizowana była przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie. W 2024 roku świadczenie z pomocy społecznej zostało przyznane 230 osobom z 205 rodzin, w których funkcjonowało 426 osób.

 Świadczenia przyznawane z pomocy społecznej mogą mieć charakter pieniężny lub niepieniężny. Do pierwszej kategorii zalicza się zasiłki: stały, okresowy i celowy. Świadczenia o charakterze niepieniężnym to m.in. praca socjalna, interwencja kryzysowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, ośrodkach wsparcia i rodzinnych domach pomocy; specjalistyczne usługi opiekuńcze; mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy i odpowiadać celom i możliwościom pomocy społecznej.

**Wykres 1. Liczba osób i rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej w latach 2021-2024**

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-03.*

Struktura świadczeń przyznawanych przez CUS w Srokowie wskazuje na przewagę liczby osób korzystających ze świadczeń pieniężnych. W 2024 roku otrzymały je 143 osoby z 230 rodzin, w których funkcjonowało 426 osób. Najwięcej osób/rodzin (118) otrzymywało zasiłki celowe, w dalszej kolejności zasiłki okresowe (85) oraz stałe (42).

Świadczenia niepieniężne otrzymywało 87 osób z 48 rodzin, w których żyło 178 osób. Ważny obszar aktywności służb społecznych stanowi tu praca socjalna, czyli interdyscyplinarna działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W 2024 roku pracą socjalną objęto łącznie 199 rodzin (416 osób).

W ramach świadczeń niepieniężnych, 169 osobom zapewniono posiłek, a 8 osobom usługi opiekuńcze. Gmina poniosła również odpłatność za 4 osoby przebywających w domach pomocy społecznej.

Z usługi interwenta kryzysowego skorzystało 19 osób (łącznie 192 usługi) W ramach usługi „Rodzina na czasie odbyło się 6 usług - skorzystało 6 osób. Z usługi integracji sensorycznej korzystało 1 dziecko (41 usług).

Liczba przyznanych usług w ramach poradnictwa specjalistycznego w roku 2024 wyniosła:

192 – poradnictwo psychologiczne

96 – radca prawny

45 – usługa obywatelska

Rodziny doświadczające trudności obejmowane były wsparciem CUS w Srokowie.

**Wykres 2. Struktura rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej w Gminie Srokowo w 2024 roku**

*Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MRPIPS-03.*

Analiza powodów otrzymywania pomocy społecznej wskazuje, że z w Gminie Srokowo z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ze wsparcia w 2024 roku korzystało 12 rodzin, a z tytułu potrzeby ochrony macierzyństwa 26 rodzin.

W 2024 r. do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2024 wpłynęło 9 formularzy Niebieskich Kart „A”, z czego 8 formularzy NK-A wszczynających procedurę.

**2.4. Wsparcie asystenta rodziny *–*** to zadanie realizowane jest na podstawie *ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 poz. 821 ze zm.).*

Asysta rodzinna jest to forma pomocy skierowana do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Asystent rodziny pracuje w środowisku rodziny, współpracuje
ze służbami, podmiotami i przedstawicielami instytucji, które działają na rzecz rodziny np. pracownicy socjalni, policja, sąd, placówki oświatowe, ochrona zdrowia, zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta. Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznymi selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* reguluje zadania asystenta rodziny do których należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych. Do zadań asystenta należy również wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej. Ponadto na podstawie art. 15 wymienianej ustawy w pracy asystenta z rodziną uwzględniono również motywowanie rodziców do udziału w zajęciach grupowych, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych oraz udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności udział w zajęciach psychoedukacyjnych. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin zadaniem asystenta jest podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych. Asystent zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną w tym dokonywania okresowej oceny sytuacji rodziny oraz monitorowania funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.

W 2024r. w Centrum Usług Społecznych w Srokowie zatrudniony był 1 asystenta rodziny.

Ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 9 rodzin - 34 osoby w tym: 21 dzieci.

**2.5 Rodziny zastępcze**- zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi częściową odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wysokość uzależniona jest od długości pobytu dzieci w pieczy zastępczej i wynosi odpowiednio 10% w pierwszym roku oraz 30% w drugim i 50% w trzecim i następnych latach.

Działaniami w ramach systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Srokowo w 2024r. objętych zostało łącznie: 11 dzieci. Poniższe dane w tabeli przedstawiają liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą na przestrzenie ostatnich czterech lat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wskaźniki** | **Liczba dzieci w poszczególnych latach** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych | **5** | **8** | **8** | **11** |
| 2. | Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia | **6** | **3** | **3** | **0** |
| 3. | Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka) | **1**w tym 1 niepłatnych | **2**  | **2**  | **0** |
| Razem | **12** | **13** | **13** | **11** |

Tabela nr 4 Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w latach 2021-2024

*Źródło: opracowanie własne CUS*

**2.6. Opieka nad małym dzieckiem oraz opieka pozaszkolna**

Na terenie gminy Srokowo nie funkcjonują żłobki ani klubiki dziecięce. Natomiast w 2024r. na terenie gminy funkcjonowały oddziały przedszkolne przy Szkole podstawowej w Srokowie, które zapewniały dzieciom opiekę i wychowanie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Grupa** | **Liczba utworzonych miejsc** | **Liczba uczęszczających dzieci** |
| Stokrotki | 25 miejsc | 20 dzieci |
| Szuwarki | 25 miejsc | 15 dzieci |
| Sześciolatki | 50 miejsc | 31 dzieci |

Źródło: SP Srokowo

W gminie Srokowo funkcjonuje 9 świetlic wiejskich i 1 świetlica przyszkolna. Dzieci mogą w świetlicach spędzać wolny czas, odrabiać lekcje, rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność.

Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Srokowie aktywnie angażowali się w działania profilaktyczne ukierunkowane na rodzinę, w tym corocznie w kampanię „Biała Wstążka” oraz „Kampania FAS”, dotyczące problemów przemocy w rodzinie oraz uzależnień.

W obszarze wsparcia rodziny, w szczególności rozwoju dzieci i młodzieży działa również Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie. W 2024 roku prowadził dla nich m.in. lekcje biblioteczne (95 uczestników), zajęcia biblioteczne (177), zajęcia komputerowe (55), zajęcia wokalne (50), zajęcia indywidualne nauki gry na instrumentach muzycznych (40), zajęcia taneczne (dwie grupy dzieci w wieku 0-8 lat i 9-10 lat 20 osób oraz grupa nieformalna 7 osobowa) oraz zajęcia plastyczne (50), konkursy internetowe (85). Dodatkowo zajęcia sportowe – tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywają się również z wykorzystaniem świetlic wiejskich, na których dzieci spędzały wolny czas grając w gry, malując czy wykonując okolicznościowe prace.

Wsparcie rodziny znajduje swoje odzwierciedlenie we współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. W 2024 roku Stowarzyszenie **Aktywności Lokalnej ,,Kalejdoskop”** realizowało zadanie pn. **Rodzinne spotkania wzmacniające więzi.** W ramach projektu zorganizowano warsztaty kulinarne „Gotuj z mamą, gotuj z tatą” 7 lipca 2024 roku w szkółce leśnej w Srokowie. W wydarzeniu wzięło udział 30 uczestników – dzieci wraz z rodzicami i opiekunami. Podczas warsztatów wspólnie przygotowywano różnorodne potrawy. Zajęcia miały na celu integrację rodzin, wspólne spędzanie czasu i naukę gotowania. Wydarzenie uzupełniono konkursami, dmuchaną zjeżdżalnią oraz animacjami dla dzieci. Warsztaty trwały 6 godzin, a ich organizacja była możliwa również dzięki wsparciu wolontariuszy.

Druga część projektu, „Eksperymenty z mamą, eksperymenty z tatą”, odbyła się 24 sierpnia 2024 roku na parkingu leśnym w Osikowie. Uczestniczyły w niej dzieci wraz z rodzicami, łącznie 20 osób. W ramach warsztatów przeprowadzano różnorodne eksperymenty, takie jak tworzenie wulkanów czy slime, a także organizowano zawody sportowe i konkursy z nagrodami. Dzień zakończono ogniskiem i wspólnymi zabawami. Organizatorzy zadbali o poczęstunek oraz niezbędne zaplecze sanitarne. W przygotowaniach i obsłudze wydarzenia uczestniczyli wolontariusze, którzy wspierali zarówno część warsztatową, jak i animacje dla dzieci.

**Mazurska Fundacja Edukacyjna Bonus Pastor** zorganizowała zadanie pn. **Wakacje z żaglami,** które obejmowałokursy żeglarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zadanie pn. **Optymistyczne wakacje** Obejmowało ono organizację sześciodniowego turnusu półkolonii żeglarskich skierowanego do dzieci w wieku 7–13 lat z gminy Srokowo.

**III. ANALIZA SWOT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mocne strony** | **Słabe strony** |
| * Powstanie CUS - rozszerzenie usług do wszystkich mieszkańców gminy, w szczególności rodzin z dziećmi
* Zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny.
* Wyszkolona kadra pracownicza.
* Otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym.
* Dobra współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rodziny
* Dostępność do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego
* Działania lokalnych organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych na rzecz lokalnego wsparcia.
* Wsparcie organizacji pozarządowych zewnętrznych
 | * Niewystarczające środki finansowe na szerszą skalę działań na rzecz rodzin
* Niska aktywność społeczności lokalnej do współpracy
* Niechęć osób do korzystania z pomocy specjalistów (poradnictwa)
* Uzależnienie od pomocy społecznej
* Brak osób chętnych do pracy na rzecz rodziny (asystent rodziny)
* Brak aktywności klientów pomocy społecznej w zakresie organizacji grup samopomocowych
* Brak zainteresowani a organizacji pozarządowych lokalnych nowymi projektami na rzecz rodziny.
 |
| **Szanse** | **Zagrożenia** |
| * Rosnąca świadomość społeczna
* Utrzymanie stanowiska pracy-asystenta rodziny.
* Możliwość pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
* Możliwość utworzenia grup wsparcia
* Szeroki dostęp do usług społecznych w CUS
 | * Niespójne przepisy prawa.
* Degradacja relacji rodzinnych
* Zatracenie rodzinnych wartości
* Złożoność problemów rodzin
* Izolacja rodzin
* Negatywne wzorce płynące z najbliższego środowiska
 |

**IV. ADRESACI PROGRAMU**

Program skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie gminy Srokowo. Aby jednak precyzyjnie określić adresata należy dokładnie określić pojęcie rodzina. Dla celów programu przyjęto definicję rodziny wskazaną w art. 16 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* określającym rodzinę jako „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. Nadmienić należy, że takie rozumienie rodziny nie zakłada konieczności występowania instytucjonalnej formy małżeństwa ani więzi pokrewieństwa. Rodziną nazwana zostanie natomiast każda grupa osób, która wykazuje cechy pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy zaznaczyć, że coraz częściej w gminie Srokowo spotykamy się z rodzinami niepełnymi tzn. jedno z rodziców sprawuje opiekę nad dziećmi np. z powodów urodzenie dziecka pozamałżeńskiego, separacja, śmierć jednego ze współmałżonków, rozwód lub nieobecność jednego z rodziców. Brak trwałych, pozytywnych relacji z najbliższymi już od pierwszych lat życia odbija się bardzo niekorzystnie na rozwój psychiki człowieka. U dzieci z rodzin niepełnych ujawniono niedostateczne panowanie nad sobą, podwyższony poziom pobudliwości, napięcia nerwowego. Cechuje je ponadto większy niepokój. Czynnik niepełności odgrywa dużą rolę w badaniach agresji. Ma on swoje odzwierciedlenie u dzieci z rodzin rozbitych. Przejawiają one większą pobudliwość, podejrzliwość, wrogość w stosunku do innych, poczucie winy i nieufności. Chłopcy z rodzin rozbitych przejawiają większą skłonność do kłamstwa, kradzieży, opuszczania zajęć szkolnych, agresji, niszczenia.

Programem mogą zostać objęte rodziny, które nie posiadają zdolności wychowawczych i popełniają błędy wychowawcze. W takiej rodzinie brak jest stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Dysfunkcyjność rodziny wpływa na załamanie struktury relacji rodzinnej. Wtedy też rodzina jako podstawowa komórka społeczna nie może spełniać podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Najczęściej problemy w takich rodzinach wynikają z niskiego poziomu wykształcenia rodziców czy też trudnej sytuacji materialno-bytowej. Następnie rodziny dotknięte przemocą, uzależnieniami i ubóstwem, które wynika z braku pracy czy niezaradności życiowej.

**V. CELE PROGRAMU**

**Cel główny**

**Podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie wsparcia rodzin i rozwój nowych form pracy z rodzinami.**

* + - 1. **Wsparcie rodzin z dziećmi w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Wskaźniki** | **Efekty** |
| 1. | Zapewnienie miejsc dla dzieci w przedszkolach | Gmina Srokowo, szkoła | * liczba miejsc w przedszkolu
* liczba dzieci przyjętych do przedszkola
 | * poczucie bezpieczeństwa w opiece nad dziećmi
 |
| 2. | Organizowanie festynów, pikników rodzinnych, inicjatyw sportowo-rekreacyjnych, imprez okolicznościowych, rajdy | GOK, szkoła, świetlice wiejskie, sołectwa, CUS(OSL), Klub Integracji Społecznej(KIS), grupy nieformalne, koło gospodyń wiejskich, | * liczba organizowanych imprez
* liczba osób uczestniczących w imprezach
 | * wzrost integracji społecznej,
* nabywanie umiejętności społecznych
* poznawanie swoich zasobów
* poprawa sprawności fizycznej
* poprawa stylu życia
 |
| 3. | Organizowanie ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży | GOK, biblioteka gminna, Gmina, szkoła, organizacje pozarządowe, parafia rzymsko-katolicka | * liczba zorganizowanych zajęć pozaszkolnych
* liczba uczestników zajęć pozaszkolnych
 | * rozwój osobisty
* poprawa wyników nauki
* poznawanie swoich możliwości
 |
| 4. | Prowadzenie placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży(świetlice) | Urząd Gminy | * liczba prowadzonych świetlic
* liczba osób korzystających ze świetlic
 | * poczucie bezpieczeństwa rodziców ,że dziecko jest pod opieką,
* możliwość poprawy wyników nauki
* poznawanie swoich zasobów
* rozwijanie zainteresowań
 |
| 5. | Organizowanie warsztatów z elementami szkoły dla rodziców (podnoszące umiejętności wychowawcze) | CUS, Klub Integracji Społecznej, organizacja pozarządowa | * liczba zorganizowanych warsztatów
* liczba godzin zrealizowanych warsztatów
* liczba rodzin(rodziców) uczestniczących w warsztatach
 | * zwiększenie umiejętności oraz zmiana wychowawczych postaw rodziców na takie, które minimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży.
* poprawa relacji w rodzinie w szczególności w relacji z dziećmi,
* wzmocnienie więzi rodzinnych
* podniesienie umiejętności spędzania wolnego czasu
* wzmacnianie pozytywnych wzorców rodziców
 |
| 6. | Organizowanie zajęć w ramach Akademii Małego Dziecka | Organizacje pozarządowe, CUS | * liczba godzin zrealizowanych warsztatów
* liczba rodzin (rodziców) uczestniczących w warsztatach
 | * podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych u rodziców/opiekunów prawnych dzieci,
* szeroko rozumianych umiejętności i zainteresowań dzieci i rodziców,
* integracja rodzin z małymi dziećmi
* Zajęcia skierowane do rodziców z dziećmi do 3 lat- warsztaty w formie cyklicznych spotkań

w tzw. Klubie dla Rodziców z dziećmi do lat 3, które będzie pełniło rolę miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi w szczególności w wieku do lat 3. |
| 7. | Organizowanie warsztatów wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi. | CUS, organizacje pozarządowe | • liczba godzin zrealizowanych warsztatów• liczba rodzin(rodziców) uczestniczących w warsztatach | * odbudowanie u rodziców/opiekunów prawnych potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając swoje kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.
* dzieci zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw,
* promowanie wśród rodziców i dzieci postaw wolnych od nałogów
 |
| 8. | Poradnictwo rodzinne, organizowanie dostępności specjalistów pracujących z rodziną | CUS, KIS, Punkt Konsultacyjny, Szkoła, organizacje pozarządowe,Asystent rodziny | * liczba udzielonych porad
* liczba rodzin korzystających usług specjalistów pracujących z rodziną
 | * zmniejszenie zagrożenia degradacji rodziny,
* wzmocnienie rodziny
* wspieranie rodziców w kryzysie
 |

Narzędzia służące monitorowaniu działań: sprawozdania, listy obecności, zdjęcia, nagrania filmowe, obserwacja.

* + - 1. **Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zdrowia na rzecz poprawy jakości życia.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Wskaźniki** | **Efekty** |
| 1. | Realizacja programów prozdrowotnych | Urząd Gminy, Szkoła,Organizacje pozarządowe | * liczba realizowanych programów
* liczba osób uczestniczących w programach prozdrowotnych
 | * utrzymanie rodzin w dobrym stanie zdrowia,
* poprawa
* jakości życia
 |
| 2. | Realizowanie szczepień ochronnych | Ośrodek Zdrowia | * liczba dzieci zaszczepionych
 | * Utrzymanie dzieci w dobrym stanie zdrowia,
* Zmniejszenie ryzyka zachorowalności Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi w wieku 0-15 lat
 |
| 3. | Profilaktyka w zakresie uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i zdrowego stylu życia | CUS, szkoła, GKRPA, Zespół Interdyscyplinarny, Policja, KIS, organizacje pozarządowe | * liczba zorganizowanych kampanii
* liczba zorganizowanych wydarzeń lokalnych
 | * podniesienie świadomości społecznej w płynących zagrożeniach z uzależnień, stosowania przemocy w rodzinie, agresji
 |
| 4. | Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi w wieku 0-15 lat | CUS, specjalistę ds. żywienia i specjalistę ds. higieny, organizacje pozarządowe | * liczba zorganizowanych kampanii
 | * zapobieganie chorobom
* podniesienie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia
 |
| 5. | Profilaktyka próchnicy działania skierowane do dwóch grup rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat i 7-15 lat. | CUS, specjaliści, organizacje pozarządowe | * liczba zorganizowanych kampanii
 | * Badania przesiewowe dla dzieci,
* Przekazanie informacji z materiałami edukacyjnymi skierowane do

rodziców i dzieci. |
| 6. |  Integracja sensoryczna | CUS, specjaliści, | * liczba godzin zrealizowanych porad
* liczba rodzin (rodziców) uczestniczących w warsztatach
 | * Zajęcia skierowane do dzieci, które mają problemy z nauką, zachowaniem, koncentracją, czy

koordynacją. Celem zajęć będzie wsparcie zdolności układu nerwowego do przetwarzania bodźców zmysłowych poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń i aktywności podczas prowadzonych zajęć |

Narzędzia służące monitorowaniu działań: wydruk plakatów, ulotek, sprawozdania, zdjęcia, nagrania filmowe, opisy

* + - 1. **Wsparcie rodzin w sytuacji kryzysowej- zapewnienie bezpieczeństwa rodzinom**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działania** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Wskaźniki** | **Efekty** |
| 1. | Świadczenie pracy socjalnej rodzinom | CUS | * liczba rodzin, którym świadczono pracę socjalną
* liczba osób w rodzinach, którym świadczono pracę socjalną
 | * poprawa sytuacji rodzin
* zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy
 |
| 2. | Motywowanie do podjęcia leczenia osoby uzależnione | CUS, GKRPA, Punkt Konsultacyjny, | * liczba osób , z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące
* liczba sporządzonych wniosków o leczenie odwykowe
 | * wzrost liczby osób podejmujących leczenie odwykowe,
* poprawa zdrowia, poprawa relacji w rodzinie, zapobieganie rozpadowi w rodzinie
 |
| 3. | Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny | CUS | * liczba zatrudnionych asystentów
* liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
 | * poprawa funkcjonowania rodzin,
* zapobieganie rozpadowi rodzin
* podnoszenie umiejętności radzenia sobie trudnych sytuacjach
 |
| 4. | Udzielanie rodzinom z dziećmi w trudnej sytuacji pomocy materialnej i rzeczowej | CUS | * liczba rodzin, którym udzielono pomocy materialnej
* liczba rodzin, którym udzielono pomocy rzeczowej
 | * poprawa sytuacji rodzin,
 |
| 5. | Zapewnienie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, w zakresie uzależnień i współuzależnienia  | CUS, GKRPA, ZI, Szkoła | * liczba osób korzystająca z pomocy specjalistów
 | * poprawa funkcjonowania rodzin,
* zwiększenie osób korzystających z pomocy specjalistów,
* wzmocnienie więzi rodzinnych,
* zapobieganie rozpadowi,
* wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 |
| 6. | Wsparcie specjalistyczne skierowane do dzieci i ich rodzin | CUS, Specjaliści | * liczba udzielonych porad
* liczba rodzin korzystających usług specjalistów
 | * Usługi terapeuty wpływające na zmianę postępowania lub zmianę zachowania dziecka i jego

rodziny |

Narzędzia służące do monitorowania realizacji zadań: listy obecności, protokoły prowadzonych rozmów, wnioski, skierowania, sprawozdania, raporty, opisy.

**VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU**

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny w Gminie Srokowo na lata 2025-2027 będą środki finansowe z budżetu gminy, budżetu państwa, środki z EFS, środki pozyskiwane z innych źródeł, jak również środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań programu.

**VII. MONITORING I EWALUACJA**

Monitoring i dokonywanie ewaluacji jest niezbędny do sprawdzenia na ile Program został zrealizowany ,

czy cele i założone rezultaty są osiągane. Realizacja zaplanowanych działań będzie monitorowana przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w jego realizacji. Wskaźniki będą systematycznie mierzone do corocznego sprawozdania składanego każdego roku do końca marca za rok poprzedni.

**VIII. BIBLIOGRAFIA**

1. Europejska Karta Społeczna sporządzona 18 października 1961r. w Turynie. (Dz. U z 1999 r. Nr 8, poz. 67).
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U.1997 poz.483 ze zm.)
3. Marzena Ruszkowska, Mikołaj Winiarski „Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną” ,Warszawa 2014.
4. Powszechna Deklaracja Praw człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.).
5. Raport z diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej gminy Srokowo w zakresie usług społecznych, Pracownia Strategii i Projektów Społecznych Izabela Jurzyńska.
6. Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2021 - 2030.
7. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Srokowo na lata 2016-2024.
8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.2020 poz. 1876 ze zm.).
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz.821 ze zm.).
1. Marzena Ruszkowska, Mikołaj Winiarski „Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną” ,Warszawa 2014, str. 51. [↑](#footnote-ref-1)
2. Preambuła, Ustawa z 9 czerwca 2011r.  *o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U.2020 poz.821 ze zm.). [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 15, Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020 poz.821 ze zm.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U.1997 poz.483 ze zm.) [↑](#footnote-ref-4)
5. Powszechna Deklaracja Praw człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10

 grudnia 1948 r.). [↑](#footnote-ref-5)
6. Europejska Karta Społeczna sporządzona 18 października 1961r. w Turynie. [↑](#footnote-ref-6)
7. Strategia Polityki Społecznej Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2021-2030 [↑](#footnote-ref-7)