****

****

**POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

**na lata 2021-2026**

Opracowanie:

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach**

**Spis treści**

1. Wstęp ……………………………………………………………………………………………….. 3
2. Ogólne założenia programu ……………………………………………………………….................4
3. Adresaci programu …………………………………………………………………………….. 4
4. Cele programu………………………………………………………………………………...…4
5. Koordynator programu…………………………………………………………………… …….4
6. Konsultanci programu………………………………………………………………………… 4
7. Podstawy prawne programu………………………………………………………………….….4
8. Zjawisko niepełnosprawności i jego struktura………………………………………………………..5
9. Teoretyczne aspekty niepełnosprawności……………………………………………………….5
10. Charakterystyka Powiatu Żarskiego……………………………………………………………..7
11. Struktura osób niepełnosprawnych w Powiecie Żarskim na podstawie analizy danych uzyskanych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu…………8
12. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych……………………………………..10
13. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych……………………………………………..11
14. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP …………………………...15
    1. Udzielenie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej……………………………15
    2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej………..………15
    3. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu………….……………………..16
    4. Szkolenia dla osób niepełnosprawnych…………………………………………………..16
    5. Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego +50……………………………………………………………………………………….16
15. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych……………………………………………..17
16. Zadania z rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach…………………………...……………………………………………………………...17
    1. Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym…………………………………………….…....17
    2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze…....18
    3. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych………………19
    4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych………………………………19
    5. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”…………………………………………………20
    6. Warsztaty Terapii Zajęciowej……………………………………………………………….21
17. Realizacja projektu „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”………………………………..23
18. Organizacje i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych………………………….…..24
19. Cele „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych” na lata 2021-2026….…25
20. Monitoring i ewaluacja Programu…………………………………………………………………...30
21. Źródła finansowania Programu……………………………………………………………….……..30
22. Podsumowanie………………………………………………………………………………………30
23. Spis tabel…………………………………………………………………………………………….31
24. Spis wykresów………………………………………………………………………………………31
25. **WSTĘP**

Stale rosnąca liczba osób niepełnosprawnych oraz różnorodność problemów, jakie związane są z niepełnosprawnością, sprawia, iż grupa ta powinna zajmować szczególne miejsce w społecznej polityce samorządu powiatowego.

Dokumenty dotyczące osób niepełnosprawnych stanowią bogaty zbiór aktów o bardzo różnym charakterze i mocy obowiązywania.

Zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.) „1. Wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiekolwiek przyczyny.” Ponadto art. 69 Konstytucji RP stanowi, iż „osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.”

W dniu 6 września 2012 r. Polska ratyfikowała „Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych”. Konwencja to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w kompleksowy sposób opisuje kwestie niepełnosprawności. Artykuł 1 Konwencji w sposób bardzo szczegółowy definiuje pojęcie osób niepełnosprawnych, a mianowicie: „do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudnić im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.”

Natomiast Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych zwęża powyższą definicję określając, iż „**osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych.”**

Biorąc pod uwagę wyżej cytowane definicje, niepełnosprawność jest zjawiskiem niejednorodnym, które obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych o charakterze fizycznym lub intelektualnym. Może wynikać z choroby somatycznej lub umysłowej. Może mieć charakter stały lub okresowy. Występuje we wszystkich grupach wiekowych.

Istotą Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest więc stworzenie na terenie powiatu żarskiego lokalnych warunków oraz zagwarantowanie i udzielanie osobom z niepełnosprawnością takiej pomocy, która umożliwi bądź w znacznym stopniu ułatwi im samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym oraz rekreacji i turystyce.

Program wyznacza główne kierunki działania oraz propozycje wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które dostosowane do rzeczywistych potrzeb, stanowić będą podstawę do sporządzania corocznego harmonogramu realizacji Programu na terenie naszego powiatu.

Do skutecznej realizacji zamierzonych celów niezbędna będzie ciągła współpraca władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych i mogących wspierać realizację Programu merytorycznie bądź finansowo.

Mamy nadzieję, iż skuteczna współpraca przy realizacji Powiatowego Programu wpłynie znacząco na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin zamieszkujących na terenie naszego powiatu.

## OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU.

1. **Adresaci Programu:**

Odbiorcami Programu są osoby niepełnosprawne i ich rodziny zamieszkałe na terenie powiatu żarskiego oraz instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką niepełnosprawności w powiecie.

1. **Cele Programu:**

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest dokumentem służącym realizacji polityki społecznej powiatu.

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) do zadań powiatu należy m.in.: *„opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:*

* rehabilitacji społecznej,
* rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,
* przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”.

Celem działań zawartych w Programie jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. Program wskazuje – instytucjom i organizacjom działającym w obszarze polityki społecznej – kierunki działań profilaktycznych na rzecz ograniczania i łagodzenia skutków niepełnosprawności. Podkreśla znaczenie usamodzielnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych, nie pomijając jednocześnie kwestii wspierania osób z niepełnosprawnością we wszystkich płaszczyznach ich funkcjonowania.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026 wcielany będzie w życie poprzez konsekwentne realizowanie poszczególnych zadań, które są ściśle nakierowane na osiągnięcie przedstawionych w dalszej części celów.

1. **Koordynator programu**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

1. **Konsultanci Programu:**

* Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
* osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
* przedstawiciele jednostek i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
* samorządy gminne.

1. **Podstawy prawne Programu:**

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych jest spójny z:

* 1. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych,
  3. Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowaną prze Polskę,
  4. Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  5. Strategią rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Żarskim,
  6. Strategią rozwoju województwa lubuskiego,
  7. Wojewódzkim programem integracji społecznej osób niepełnosprawnych

## ZJAWISKO NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI I JEGO STRUKTURA.

### Teoretyczne aspekty niepełnosprawności.

W każdym społeczeństwie istnieje pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku przebytych chorób, wypadków czy też nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej lub psychicznej. Osoby te określa się najczęściej terminem „osoby niepełnosprawne” rozumiejąc niepełnosprawność, jako czasowe lub trwałe obniżenie sprawności psychofizycznych funkcji organizmu.

Wg Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny /lub/ psychiczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnienie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi.

W Polsce natomiast za niepełnosprawną uznaje się osobę, która uzyskała odpowiednie orzeczenie, lub osobę, która we własnym przekonaniu nie jest sprawna (takie wyróżnienie stosuje się w spisie powszechnym). Jednak wszelkie ulgi, pomoc oraz świadczenia zapisane w ustawach i innych aktach prawnych, które mają wspomóc osoby niepełnosprawne odwołują się do niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem wydanym przez właściwy organ.

Osoba niepełnosprawna mająca prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności to osoba posiadająca orzeczenie o:

* niepełnosprawności,
* stopniu niepełnosprawności,
* niezdolności do pracy / samodzielnej egzystencji / grupie inwalidzkiej.

**Orzeczenie o niepełnosprawności** wydawane jest dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Osoby te zaliczane są do niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

**Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności** wydawane jest dla osób, które ukończyły 16 rok życia. Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

1. **znaczny** stopień niepełnosprawności ma osoba z naruszoną sprawnością organizmu, która jest:

* niezdolna do podjęcia zatrudnienia,
* zdolna do pracy jedynie w zakładzie pracy chronionej, albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagająca – niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,

1. **umiarkowany** stopień niepełnosprawności ma osoba o naruszonej sprawności organizmu, która jest zdolna do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagająca pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych,
2. **lekki** stopień niepełnosprawności ma osoba o naruszonej sprawności organizmu, zdolna do wykonywania pracy, nie wymagająca pomocy innej osoby w pełnieniu ról społecznych.

***Tabela nr 1.*** *Wykaz równorzędnych orzeczeń kwalifikujących osobę do grupy osób niepełnosprawnych prawnie oraz określenia stosowanych w klasyfikacji niepełnosprawności / inwalidztwa prawnego*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stopień niepełnosprawności** | **Rodzaje orzeczeń równorzędnych** | **Grupa inwalidzka** |
| **ZNACZNY** | * całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, * stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego | I (pierwsza) |
| **UMIARKOWANY** | * całkowita niezdolność do pracy, * II grupa inwalidztwa, | II (druga) |
| **LEKKI** | * częściowa niezdolność do pracy, * stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku pielęgnacyjnego | III (trzecia) |

*Źródło: opracowanie własne*

Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm w *Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych* stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,
2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,
3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,
4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6. pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,
7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,
9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę zróżnicowaną pod względem stopnia i rodzaju niepełnosprawności, co powoduje konieczność indywidualizowania pomocy adresowanej do tych osób. Osoby niepełnosprawne z reguły są słabiej wykształcone, przejawiają mniejszą aktywność zawodową, co w konsekwencji sprawia, że częściej dotyka je zjawisko ubóstwa oraz wykluczenia społecznego. Nierówność szans na początku drogi życiowej, pogłębiona zostaje w dorosłym życiu poprzez gorsze przygotowanie zawodowe i społeczne, a zła sytuacja na rynku pracy dotyka w pierwszej kolejności właśnie te osoby.

Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny wymagają szczególnego zainteresowania oraz różnorodnych form wsparcia i opieki. Bez pomocy ze strony państwa, osoby te nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać wielu swoich ważnych problemów. To właśnie na społeczeństwie obywatelskim spoczywa obowiązek wyrównywania szans życiowych tym osobom oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji, zarówno społecznej jak i zawodowej.

Prowadzenie działań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin jest niezbędnym warunkiem wspomagającym zwiększenie aktywności tej części społeczności powiatu. Wszelkie przedsięwzięcia, które zostały zapisane w Powiatowym Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przestrzeganiu praw osób niepełnosprawnych są nieodzownym czynnikiem w poprawie warunków życia osób z niepełnosprawnością. W Programie starano się zdiagnozować możliwie wszystkie aspekty życia osób niepełnosprawnych. Określa on kierunki działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do godnego i aktywnego życia oraz pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

### Charakterystyka Powiatu Żarskiego

Powiat żarski położony jest w południowo – zachodniej części województwa lubuskiego na Wysoczyźnie Żarskiej, przy granicy polsko – niemieckiej na Nysie Łużyckiej. Powiat zajmuje 1393 km². Skupia 10 gmin i jest jednym z największych na terenie województwa lubuskiego. Na północy graniczy z powiatem krośnieńskim i zielonogórskim, na wschodzie z żagańskim, na południu ze zgorzeleckim i na zachodzie z Krajem Związkowym Brandenburgii i z Krajem Związkowym Saksonii.

W skład Powiatu Żarskiego wchodzą następujące jednostki administracyjne:

* miejskie: Żary, Łęknica,
* miejsko-wiejskie: Jasień, Lubsko,
* wiejskie: Żary, Brody, Lipinki Łużyckie, Przewóz, Trzebiel, Tuplice.

**Ludność powiatu żarskiego.**

***Rysunek nr 1.*** *Ludność powiatu żarskiego*

*Źródło: opracowanie własne na podstawie:* www.stat.gov.pl

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę mieszkańców Powiatu Żarskiego w latach 2015 - 2019. Wskazuje, iż ludność powiatu żarskiego od 2015 roku systematycznie maleje.

***Rysunek nr 2.*** *Ludność powiatu żarskiego wg miejsca zamieszkania*

*Źródło: opracowanie własne na podstawie:* www.stat.gov.pl

Powyższy wykres przedstawia podział ludności powiatu żarskiego wg miejsca zamieszkania. Z przedstawionych danych wynika, iż przeważająca część ludności zamieszkuje w miastach.

1. **Struktura osób niepełnosprawnych w Powiecie Żarskim na podstawie analizy danych uzyskanych z Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.**

Powiat żarski nie prowadzi rejestru osób niepełnosprawnych, a zebranie szczegółowych danych na temat liczby osób niepełnosprawnych w powiecie jest niemożliwe z uwagi na brak danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przedstawiona w Programie liczba osób niepełnosprawnych w powiecie żarskim opiera się wyłącznie na danych pochodzących z orzecznictwa.

Poniższa Tabela prezentuje, jaką ilość orzeczeń dla mieszkańców powiatu żarskiego wydał Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

***Tabela nr 2.*** *Orzeczenia wydane przez PZON w Żaganiu*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **Liczba kobiet** | **Liczba mężczyzn** | **osoby do 16 roku życia** | **razem** |
| 2015 | 2.259 | 2.134 | 434 | **4.827** |
| 2016 | 2.144 | 1.872 | 483 | **4.499** |
| 2017 | 2.004 | 1.813 | 510 | **4.327** |
| 2018 | 2.270 | 2.000 | 484 | **4.754** |
| 2019 | 2.318 | 2.083 | 443 | **4.844** |
| **Razem** | **10.995** | **9.902** | **2.354** | **23.251** |

*Źródło: dane uzyskane z PZON w Żaganiu*

Na podstawie przekazanych danych z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu można stwierdzić, że ilość wydawanych orzeczeń w latach 2015 – 2019 dla mieszkańców powiatu żarskiego kształtuje się na podobnym poziomie, w tym najwięcej orzeczeń wydano w 2019 roku.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu w roku 2019 wydał łącznie 4.844 orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu żarskiego, w tym:

* 443 orzeczeń dla osób do 16 roku życia,
* 4.401 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości wydanych orzeczeń dla mieszkańców powiatu żarskiego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku z podziałem na osoby powyżej i poniżej 16 roku życia oraz przyczyny niepełnosprawności.

***Tabela nr 3.*** *Liczba wydanych orzeczeń w 2019 r.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przyczyna niepełnosprawności** | **Osoby powyżej 16 roku życia** | | | | **Osoby poniżej 16 roku życia** |
| **Stopień niepełnosprawności** | | | |
| **znaczny** | **umiarkowany** | **lekki** | |
| 1. | 01-U | 41 | 35 | | 0 | 24 |
| 2. | 02-P | 91 | 85 | | 14 | 14 |
| 3. | 03-L | 25 | 114 | | 19 | 15 |
| 4. | 04-O | 47 | 46 | | 8 | 16 |
| 5. | 05-R | 142 | 492 | | 160 | 36 |
| 6. | 06-E | 9 | 83 | | 10 | 23 |
| 7. | 07-S | 398 | 420 | | 51 | 100 |
| 8. | 08-T | 120 | 67 | | 5 | 10 |
| 9. | 09-M | 131 | 54 | | 15 | 46 |
| 10. | 10-N | 453 | 596 | | 221 | 45 |
| 11. | 11-I | 176 | 214 | | 43 | 67 |
| 12. | 12-C | 7 | 9 | | 0 | 47 |
| **RAZEM** | | **1.640** | **2.215** | | **546** | **443** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.*

**Objaśnienie symboli:**

01-U – upośledzenie umysłowe,

02-P – choroby psychiczne,

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O – zaburzenia narządu wzroku,

05-R – upośledzenie narządu ruchu,

06-E – epilepsja,

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T – choroby układu pokarmowego,

09-M – choroby układu moczowo – płciowego,

10-N – choroby neurologiczne,

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Na podstawie ww. danych można zaobserwować, iż w powiecie żarskim wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowią osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 45,72% Kolejną grupą stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 33,85%, stopnień lekki posiada – 11,27%. Najmniejszą grupę stanowią orzeczenia o niepełnosprawności wydawane dla osób do 16 roku życia – 9,14%.

Zauważyć możemy również, że najwięcej orzeczeń wydawanych jest z powodu chorób: neurologicznych – 27,14%, układu oddechowego i krążenia – 20,00% oraz z dysfunkcją narządu ruchu – 17,13%. Mniejszą grupę tworzą osoby z „innymi schorzeniami” – 10,32%, z chorobami: układu moczowo-płciowego – 5,07%, psychicznymi – 4,21%, układu pokarmowego – 4,17%, oraz z zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – 3,57%, z epilepsją – 2,58% i zaburzenia narządu wzroku – 2,41%.

Natomiast najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród orzeczeń o niepełnosprawności wydanych dla dzieci i młodzieży przeważają orzeczenia z przyczyną niepełnosprawności: choroby układu oddechowego i krążenia oraz „inne schorzenia”. Kolejnym powodem wydania orzeczeń są choroby: układu moczowo – płciowego, neurologiczne, całościowe zaburzenie rozwojowe, dysfunkcja narządu ruchu, epilepsja, upośledzenie umysłowe, zaburzenia narządu wzroku, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu oraz choroby psychiczne i układu pokarmowego.

### 

### REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podział środków, jakie Powiat Żarski otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w każdym roku opiniuje Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie zatwierdza Rada Powiatu Żarskiego, w oparciu o doświadczenie wynikające z realizacji wniosków z poprzednich lat, składanych przez osoby z niepełnosprawnością. Za priorytetem uznaje się zadania, których realizacja umożliwi lub w znaczny sposób ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności i funkcjonowanie w środowisku.

Środki PFRON przekazane dla powiatu żarskiego latach 2015 – 2019 przedstawiają się następująco:

***Tabela nr 4.*** *Kwoty otrzymane wg algorytmu z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **kwota ogółem** | **kwota przeznaczona na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej** | **kwota przeznaczona na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej** |
| 2015 | 2.102.850 | 1.278.070 | 824.780 |
| 2016 | 1.977.146 | 1.097.366 | 879.780 |
| 2017 | 1.914.858 | 1.035.078 | 879.780 |
| 2018 | 1.978.042 | 1.065.262 | 912.780 |
| 2019 | 2.126.880 | 1.131.600 | 995.280 |
| **Razem** | **10.099.776** | **5.607.376** | **4.492.400** |

*Źródło: opracowanie własne*

Wysokość środków dla samorządów powiatowych na realizację zadań ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej państwa w planie finansowym PFRON. Zmniejszenie wysokości środków PFRON przekazywanych według algorytmu samorządom powiatowym w poszczególnych latach dotyczy wszystkich powiatów w Polsce i wynika z konieczności przeznaczenia zdecydowanie większych środków na obligatoryjne zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jakim jest dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych czy warsztatów terapii zajęciowej.

***Rysunek 3.*** *Środki otrzymane wg algorytmu z PFRON*

*Źródło: opracowanie własne*

1. **Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych.**

Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Do realizacji powyższego celu niezbędne jest:

1. dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez:
2. przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
3. ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań,
4. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia,
5. przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia,
6. dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie,
7. określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonywanie pracy.

**Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w latach 2015 – 2019**

#### 

Osoby niepełnosprawne stanowią kategorię osób, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, ale również zwiększenie poczucia własnej wartości. Jednak ze względu na istnienie wielu barier jak i stereotypów, znalezienie pracy przez te osoby jest bardzo trudne. Znaczna część osób z niepełnosprawnością rezygnuje z podjęcia prób poszukiwania pracy.

W badanym okresie strukturę zarejestrowanych osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w przedstawiają poniższe tabele.

***Tabela nr 5.*** *Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w latach 2015 – 2019*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stan na dzień  31 grudnia | liczba wszystkich osób bezrobotnych | liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych | liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy |
| 2015 | 3223 | 262 | 23 |
| 2016 | 2745 | 206 | 16 |
| 2017 | 2121 | 160 | 16 |
| 2018 | 1943 | 145 | 7 |
| 2019 | 1695 | 146 | 7 |
| **RAZEM** | **11 727** | **919** | **69** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Powyższa tabela pokazuje, że zarówno liczba osób bezrobotnych, jak i liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością w powiecie żarskim od 2015 roku maleje. Jedynie w 2019 r. liczba osób bezrobotnych z niepełnosprawnością zwiększyła się o jedną osobę niż w roku 2018. Natomiast osoby niepełnosprawne poszukujące pracy pozostają na tym samym poziomie.

**Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w podziale wg płci przedstawia poniższa tabela.**

***Tabela nr 6.*** *Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w podziale wg płci w latach 2015 – 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych** | | | **liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy** | | |
| ogółem | mężczyźni | kobiety | ogółem | mężczyźni | kobiety |
| 2015 | 262 | 131 | 131 | 23 | 15 | 8 |
| 2016 | 206 | 102 | 104 | 16 | 11 | 5 |
| 2017 | 160 | 74 | 86 | 16 | 11 | 5 |
| 2018 | 145 | 74 | 71 | 7 | 5 | 2 |
| 2019 | 146 | 79 | 67 | 7 | 5 | 2 |
| **RAZEM** | **919** | **460** | **459** | **69** | **47** | **22** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Analizując lata 2015 – 2019 można stwierdzić, iż w grupie osób bezrobotnych, jak i poszukujących pracy przeważają mężczyźni.

**Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w podziale wg miejsca zamieszkania przedstawia poniższa tabela.**

***Tabela nr 7.*** *Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w podziale wg miejsca zamieszkania w latach 2015 – 2019*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych** | | **Liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy** | |
| **miasto** | **wieś** | **miasto** | **wieś** |
| 2015 | 159 | 103 | 17 | 6 |
| 2016 | 132 | 74 | 11 | 5 |
| 2017 | 105 | 55 | 12 | 4 |
| 2018 | 98 | 47 | 6 | 1 |
| 2019 | 95 | 51 | 6 | 1 |
| **RAZEM** | **589** | **330** | **52** | **17** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe w mieście przeważają zarówno w grupie osób bezrobotnych jak też w grupie osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.

**Liczba osób niepełnosprawnych zarówno bezrobotnych jak i poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w rozbiciu na poziom wykształcenia przedstawia poniższa tabela.**

***Tabela nr 8.*** *Osoby niepełnosprawne wg poziomu wykształcenia w latach 2015 - 2019*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **wykształcenie** | | | | |
| **wyższe** | **policealne / średnie zawodowe** | **średnie ogólnokształcące** | **zasadnicze zawodowe** | **gimnazjalne i poniżej** |
| 2015 | 19 | 54 | 29 | 98 | 85 |
| 2016 | 10 | 47 | 22 | 68 | 73 |
| 2017 | 12 | 43 | 17 | 51 | 53 |
| 2018 | 12 | 31 | 12 | 46 | 51 |
| 2019 | 10 | 37 | 17 | 49 | 40 |
| **RAZEM** | **63** | **212** | **97** | **312** | **302** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Wyznacznikiem pozycji na rynku pracy i szans na jej znalezienie jest z pewnością poziom wykształcenia i przygotowania zawodowego. Bezrobotni niepełnosprawni to głównie osoby legitymujące się wykształceniem poniżej średniego, w świetle danych najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym i gimnazjalnym. Zatem zasadnym staje się umożliwienie niepełnosprawnym szerszego dostępu do edukacji na poziomie średnim i wyższym.

**Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy według stopnia niepełnosprawności kształtowała się następująco:**

***Tabela 9.*** *Osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **Stopień niepełnosprawności** | | |
| **znaczny** | **umiarkowany** | **lekki** |
| 2015 | 11 | 147 | 127 |
| 2016 | 7 | 103 | 112 |
| 2017 | 5 | 82 | 89 |
| 2018 | 6 | 72 | 74 |
| 2019 | 4 | 77 | 72 |
| **RAZEM** | **33** | **481** | **474** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika, iż największą grupę osób zarejestrowanych w tamtejszej jednostce stanowią osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

**Liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych w podziale na rodzaj niepełnosprawności przedstawia poniższa tabela:**

***Tabela nr 10.*** *Osoby niepełnosprawne wg rodzaju niepełnosprawności.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **RAZEM** |
| 01–U | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 02–P | 26 | 18 | 17 | 13 | 12 | 86 |
| 03–L | 19 | 17 | 15 | 12 | 14 | 77 |
| 04–O | 21 | 19 | 15 | 8 | 15 | 78 |
| 05–R | 49 | 47 | 33 | 32 | 25 | 186 |
| 06–E | 15 | 12 | 8 | 8 | 5 | 48 |
| 07–S | 21 | 25 | 15 | 17 | 13 | 91 |
| 08–T | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 09–M | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 29 |
| 10–N | 70 | 48 | 44 | 35 | 42 | 239 |
| 11–I | 41 | 23 | 18 | 18 | 19 | 119 |
| 12–C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **RAZEM** | **285** | **222** | **176** | **152** | **153** | **988** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Objaśnienie symboli niepełnosprawności znajduje się na stronie 9 Programu.

Z danych zawartych w tabeli 10 wynika, iż wśród bezrobotnych osób z niepełnosprawnością, najliczniejszą grupę stanowią osoby z chorobami neurologicznymi oraz z dysfunkcją narządu ruchu.

**Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych w podziale wiekowym przedstawia poniższa tabela.**

***Tabela nr 11.*** *Osoby niepełnosprawne wg wieku*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stan na dzień**  **31 grudnia** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **RAZEM** |
| 18 – 24 | 14 | 9 | 10 | 5 | 6 | 44 |
| 25 – 34 | 33 | 26 | 23 | 18 | 15 | 115 |
| 35 – 44 | 47 | 34 | 31 | 33 | 28 | 173 |
| 45 – 54 | 75 | 61 | 40 | 38 | 39 | 253 |
| 55 – 59 | 71 | 55 | 37 | 35 | 37 | 235 |
| 60> | 45 | 37 | 35 | 23 | 28 | 168 |
| **RAZEM** | **285** | **222** | **176** | **152** | **153** | **988** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach*

Wśród osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP najliczniejszą grupą są osoby w wieku 45 – 54 lat. Istotnym zadaniem jest, więc aktywizacja zawodowa tych osób, m.in. pomoc w pozyskiwaniu pracy, przystosowanie stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz stworzenie możliwości przekwalifikowania się, a także dokształcania.

Dane uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach uwzględniają jedynie osoby oficjalnie zarejestrowane, jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Należy mieć jednak na uwadze, iż nie wszystkie rejestrujące się osoby przedkładają w Urzędzie posiadane przez siebie orzeczenie. Wynika ona ze stanu zdrowia oraz obawy przed utratą świadczenia pieniężnego oraz uwarunkowań mentalnych.

W związku z tym, dane na temat liczby osób bezrobotnych z niepełnosprawnością należy traktować orientacyjnie, gdyż w rzeczywistości liczba ta może być wyższa.

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, iż niespełna 8,42% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych, to osoby niepełnosprawne. Co wskazuje, iż jest to niewielki wskaźnik.

1. **Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane przez PUP.**

Osoba niepełnosprawna, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ma prawo do skorzystania z wszelkich form aktywizacji zawodowej, które oferuje urząd.

Poniżej przedstawiono poszczególne zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żarach.

### Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Powyższe zadanie polega na podejmowaniu działań zmierzających do uaktywnienia osób niepełnosprawnych poprzez propagowanie i dofinansowanie przedsięwzięć nakierowanych, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Poniższa tabela przedstawia osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia.

***Tabela nr 12.*** *Liczba osób, którym udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 8 | 174.000 |
| 2016 | 6 | 96.000 |
| 2017 | 2 | 32.000 |
| 2018 | 1 | 16.000 |
| 2019 | 2 | 32.000 |
| **RAZEM** | **19** | **350.000** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu w Żarach*

### Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy może ubiegać się pracodawca, który:

* prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy – bez względu na rodzaj działalności,
* przez okres 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Poniższa tabela przedstawia osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia.

***Tabela nr 13.*** *Liczba osób, którym udzielono dofinansowania do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 9 | 172.000 |
| 2016 | 9 | 158.000 |
| 2017 | 3 | 76.000 |
| 2018 | 4 | 92.000 |
| 2019 | 4 | 92.000 |
| **RAZEM** | **29** | **590.000** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu w Żarach*

### Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

***Tabela nr 14.*** *Osoby, które skorzystały ze zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **prace interwencyjne** | | **staże** | | **roboty publiczne** | |
| **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 19 | 72.000 | 26 | 115.800 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 37.100 | 31 | 139.860 | 0 | 0 |
| 2017 | 7 | 34.530 | 27 | 116.400 | 2 | 12.000 |
| 2018 | 9 | 53.650 | 15 | 63.500 | 1 | 6.000 |
| 2019 | 7 | 40.900 | 15 | 74.000 | 0 | 0 |
| **RAZEM** | **52** | **238.180** | **114** | **509.560** | **3** | **18.000** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu w Żarach*

### Szkolenia skierowane do osób niepełnosprawnych.

Finansowanie szkoleń i kursów zawodowych pozwalających podwyższyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić profil zawodowy dla osób niepełnosprawnych jest jednym z zadań, które wspierają rozwój procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, tym samym zwiększając ich szanse na powrót na rynek pracy.

Poniższa tabela przedstawia osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia.

***Tabela nr 15.*** *Szkolenia dla osób niepełnosprawnych*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 5 | 15.000 |
| 2016 | 5 | 15.000 |
| 2017 | 1 | 3.000 |
| 2018 | 1 | 2.500 |
| 2019 | 0 | 0 |
| **RAZEM** | **12** | **35.500** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu w Żarach*

* 1. **Podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego +50**

Poniższa tabela przedstawia ilość osób, które skorzystały z tej formy wsparcia.

***Tabela nr 16.*** *Osoby, które podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego +50.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 11.400 |
| 2017 | 2 | 11.300 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| **RAZEM** | **5** | **22.700** |

*Źródło: dane uzyskane z Powiatowego Urzędu w Żarach*

Z powyższych danych wynika, że w latach 2015 – 2019 najwięcej środków wydatkowanych zostało na: zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy  i niepozostających w zatrudnieniu w tym: prace interwencyjne, staże i roboty publiczne. Najniższą kwotę wydatkowano na podjęcie pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego +50.

Zauważyć można tendencję spadkową kwot wydatkowanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2015 – 2019. Wynika to ze zmniejszonej ilości środków PFRON, jak również z niewielkiego zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych ww. formami wsparcia.

## Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

**Rehabilitacja społeczna** to jeden z istotniejszych aspektów działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością. Wynika to z przeświadczenia o potrzebie takiej aktywizacji, której efektem będzie zapobieganie wykluczeniu społecznemu, jak również pełniejsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

1. wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
2. wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
3. likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
4. kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
5. **Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.** 
   1. **Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym**

**Turnusy rehabilitacyjne** są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia uczestnika.

Turnusy odbywają się tylko w ośrodkach, które posiadają wpis Wojewody uprawniający do organizowania turnusów lub przyjmowania grup turnusowych. O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

Środki otrzymane z PFRON na realizację powyższego zadania na przestrzeni pięciu lat przedstawia tabela 17.

***Tabela nr 17.*** *Finansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w latach 2015 - 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **ilość złożonych wniosków** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | | | **kwota wypłaconego dofinansowania** | | |
| **dorośli** | **dzieci** | **opiekunowie** | **dorośli** | **dzieci** | **opiekunowie** |
| 2015 | 982 | 416 | 59 | 158 | 358.637 | 53.599 | 84.753 |
| 2016 | 905 | 174 | 17 | 41 | 192.637 | 20.686 | 32.861 |
| 2017 | 991 | 224 | 25 | 71 | 208.991 | 25.223 | 47.600 |
| 2018 | 936 | 147 | 52 | 130 | 156.599 | 55.931 | 84.772 |
| 2019 | 718 | 148 | 11 | 35 | 158.531 | 12.837 | 26.452 |
| **RAZEM** | **4532** | **1109** | **164** | **435** | **1.075.395** | **168.276** | **276.438** |

*Źródło: opracowanie własne.*

### Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

**Sprzęt rehabilitacyjny** to sprzęt wspomagający usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji. Zatem do sprzętu można zaliczyć wszelkie urządzenia, których wybór zależy od rodzaju niepełnosprawności i od indywidualnych uwarunkowań psychofizycznych osób niepełnosprawnych, które będą korzystały z tego sprzętu, np.: łóżko rehabilitacyjne, rehabilitacyjny rower trójkołowy, rotor, rower stacjonarny, orbitrek.

***Tabela nr 18.*** *Finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w latach 2015 - 2019*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **ilość złożonych wniosków** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | | **kwota wypłaconego dofinansowania** | |
| **dorośli** | **dzieci** | **dorośli** | **dzieci** |
| 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 8 | 3 | 10.247 | 2.903 |
| 2017 | 10 | 6 | 0 | 33.943 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 7 | 0 | 10.000 | 0 |
| **RAZEM** | **58** | **21** | **3** | **54.190** | **2.903** |

*Źródło: opracowanie własne.*

**Przedmioty ortopedyczne** to sprzęty, które niezbędne są osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałej niepełnosprawności, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego (są nimi m.in.: protezy, kule łokciowe, wózki inwalidzkie, ortezy).

**Środki pomocnicze** to środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym (są nimi np.: pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki).

Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w ostatnich latach stało się jednym z kluczowych zadań powiatu związanych ze wsparciem codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz procesem ich usprawniania w warunkach domowych.

Tabela 19 ukazuje pulę środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie powyższego zadania oraz przedstawia liczbę osób objętych pomocą.

***Tabela nr 19.*** *Finansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2015 - 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **rok** | **ilość złożonych wniosków** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | | **kwota wypłaconego dofinansowania** | | | **dorośli** | **dzieci** | **dorośli** | **dzieci** | | 2015 | 1650 | 1116 | 52 | 513.507 | 45.600 | | 2016 | 1286 | 961 | 49 | 486.595 | 94.612 | | 2017 | 1291 | 971 | 40 | 459.945 | 59.158 | | 2018 | 1011 | 800 | 37 | 413.571 | 66.518 | | 2019 | 1343 | 1110 | 68 | 642.325 | 103.438 | | **RAZEM** | **6581** | **4958** | **246** | **2.515.943** | **369.326** | | |  | |
| *Źródło: opracowanie własne* |  |  |  |

### Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

**Bariery architektoniczne** to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania, uniemożliwiają lub utrudniają swobodne przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym.

Z kolei **bariery w komunikowaniu** **się** to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub/i przekazywanie informacji.

**Bariery techniczne** to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powoduje bardziej sprawne działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwia bardziej wydajne jej funkcjonowanie

Poniższa tabela ukazuje wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację powyższych zadań.

***Tabela nr 20.*** *Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w latach 2015 – 2019*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **bariery architektoniczne** | | | **bariery w komunikowaniu się i techniczne** | | |
| ilość złożonych wniosków | liczba osób, które otrzymały dofinansowanie | kwota wypłaconego dofinansowania | liczba złożonych wniosków | liczba osób, które otrzymały dofinansowanie | kwota wypłaconego dofinansowania |
| 2015 | 14 | 5 | 119.960 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 40 | 21 | 116.386 | 34 | 15 | 31.688 |
| 2017 | 24 | 13 | 85.368 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | 30 | 18 | 140.257 | 26 | 19 | 43.528 |
| 2019 | 28 | 14 | 74.058 | 15 | 9 | 29.518 |
| **RAZEM** | **136** | **71** | **536.029** | **95** | **43** | **104.734** |

*Źródło: opracowanie własne*

### Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych odgrywa bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Powyższe działania, zwiększając aktywność, przyspieszają proces integracji społecznej.

Upowszechnianie **sportu** pozwala nabywać i podnosić sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport, jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza skutki niepełnosprawności.

Z kolei rozpowszechnianie **kultury** wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dziedzictwa narodowego. Jest to ambitna forma spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących.

Organizowanie **rekreacji** umożliwia wytchnienie, odpoczynek od pracy, co zapobiega przemęczeniu i tym samym służy ochronie zdrowia.

**Turystyka** stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu. Realizowana jest w postaci wyjazdów poza miejsce stałego zamieszkania lub wędrówki w celach krajoznawczych.

Wysokość środków wydatkowanych na realizację powyższego zadania przedstawia Tabela 21.

***Tabela nr 21.*** *Finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w latach 2015 – 2019*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **rok** | **ilość złożonych wniosków** | **liczba osób, które otrzymały dofinansowanie** | **kwota wypłaconego dofinansowania** |
| 2015 | 7 | 305 | 12.373,90 |
| 2016 | 9 | 552 | 17.470 |
| 2017 | 7 | 255 | 15.306 |
| 2018 | 7 | 300 | 14.080 |
| 2019 | 7 | 276 | 15.893 |
| **RAZEM** | **37** | **1688** | **75.122,90** |

*Źródło: opracowanie własne*

Analizując wyżej przedstawione dane stwierdza się, że poza pojedynczymi przypadkami odmowy dofinansowania w wyniku weryfikacji sprawy oraz pojedynczymi przypadkami rezygnacji z przyznanego dofinansowania, przyczyną braku dofinansowania były przede wszystkim ograniczone środki finansowe przyznane przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ww. zadań. Z tego też powodu niektóre zadania w latach 2015, 2017, 2018, 2019 tj. zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych nie były realizowane pomimo złożonych wniosków.

### Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

Powiat Żarski w latach 2015 – 2019 realizował pilotażowy program „**Aktywny Samorząd**”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, co umożliwia samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Program w okresie przeprowadzonej analizy uległ znacznym zmianom. W roku 2019 Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył ofertę programową poszerzając możliwości udzielania wsparcia ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Na przełomie ww. lat wzrastały również kwoty udzielonego dofinansowania. Obecnie program obejmuje następujące zadania:

**Moduł I** – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

* pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
* pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

* pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
* dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
* pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

* pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
* pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
* pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
* pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
* pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

**Moduł II** – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

**Moduł III** – realizowany przez PFRON (szkolenie kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności).

***Tabela nr 22.*** *Dane dotyczące realizacji programu „Aktywny Samorząd” w latach 2015 - 2019*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób objętych dofinansowaniem** | **kwota dofinansowania** |
| 2015 | 92 | 225.246,42 |
| 2016 | 97 | 309.644,97 |
| 2017 | 90 | 226.498,49 |
| 2018 | 87 | 340.496,53 |
| 2019 | 116 | 461.828,72 |
| **RAZEM** | **482** | **1.563.715,13** |

*Źródło: Sprawozdania z realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”**.*

* 1. **Warsztaty Terapii Zajęciowej.**

**Warsztaty Terapii Zajęciowej** to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki, stwarzające osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Celem działania warsztatów jest rehabilitacja, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Realizacja przez warsztat powyższego celu, odbywa się poprzez:

1. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
2. rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
3. rozwijanie psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy,
4. przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej.

Warsztat przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym i innymi, współistniejącymi dysfunkcjami. Uczestnikiem Warsztatu może być każda osoba niepełnosprawna (od 16 roku życia) posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej.

Na terenie Powiatu Żarskiego funkcjonują dwa warsztaty:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarach przy ul. Bohaterów Getta 19 – w zajęciach uczestniczy 30 osób.

***Rysunek nr 4. Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarach***



*Źródło: http://www.mops.zary.pl*

1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubsku przy ul. E. Plater 28 – w zajęciach uczestniczy 20 osób.

***Rysunek nr 5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubsku***



*Źródło:* [*http://www.parafia.lubsko.pl*](http://www.parafia.lubsko.pl)

Koszty działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowane ze środków PFRON stanowią 90% kosztów ogółem. Pozostałe 10% kosztów pokrywa Powiat Żarski.

Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w tej formie aktywności ma pozwolić im na powrót lub wejście w życie społeczne i zawodowe. Proces przywracania do życia w społeczności lokalnej osób niepełnosprawnych będzie w pełni skuteczny tylko wtedy, gdy rehabilitacja społeczna prowadzona będzie w sposób kompleksowy. Należy tworzyć takie warunki, aby osoby niepełnosprawne mogły uczestniczyć we wszystkich możliwych przejawach życia społecznego, efekty rehabilitacji leczniczej wspierać należy rehabilitacją społeczną, a w dalszej kolejności rehabilitacją zawodową.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarach od 2018 r. realizują dodatkowy program „Zajęcia Klubowe w WTZ”. W 2019 r. do realizacji Programu przystąpiły również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubsku.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, które:

* były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
* znajdują się na liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

***Tabela nr 23.*** *Wysokość otrzymanych środków na realizację program „Zajęcia Klubowe w WTZ”*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **ZAJĘCIA KLUBOWE** | | | |
| **ŻARY** | | **LUBSKO** | |
| **liczba uczestników** | **kwota**  **wydatkowana** | **liczba uczestników** | **kwota**  **wydatkowana** |
| 2018 | 9 | 13.499,18 | 0 | 0 |
| 2019 | 11 | 52.799,22 | 7 | 30.800 |
| **RAZEM** | **20** | **66.298,40** | **7** | **30.800** |

*Źródło: opracowanie własne*

## REALIZACJA PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA AKTYWNE ŻYCIE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje projekt pt. ,,Aktywna integracja szansą na aktywne życie’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna dla Działania 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Projekt „Aktywna integracja szansą na aktywne życie” adresowany jest między innymi do osób niepełnosprawnych.

Poniższa tabela ukazuje ogólną liczbę uczestników oraz środki przekazane na realizację projektu w latach 2015-2019.

***Tabela nr 24.*** *Realizacja programu „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **rok** | **liczba osób** | **kwota** |
| 2015 | 40 | 63.504,42 |
| 2016 | 63 | 412.120,17 |
| 2017 | 63 | 711.948,86 |
| 2018 | 61 | 740.049,41 |
| 2019 | 49 | 521.045,20 |

*Źródło: opracowanie własne*

W ramach projektu uczestnicy brali udział w:

* wyjazdach integracyjno- kulturalno- warsztatowy,
* spotkaniach integracyjno- edukacyjnych, tj. ognisko, Mikołajki, Andrzejki,
* wyjazdach studyjnych,
* licznych kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe i edukacyjne, tj. prawo jazdy kat. B, spawacz, wózki widłowe, kelner- barman, uprawnienia energetyczne, masaż Shantala, obsługa kasy fiskalnej, kurs florystyczny, opiekunka osób starszych, kursy językowe, kurs komputerowy,
* giełdzie rozwoju zawodowego,
* grupach wsparcia,
* poradnictwie indywidulanym,
* superwizjach,
* warsztatach psychoedukacyjnych,
* działaniach kulturalno- rozwojowych, np. wyjazdy do kina i teatru.

## ORGANIZACJE I INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Na terenie powiatu żarskiego funkcjonują instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podejmowane są działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Należą do nich m.in.:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Żarach,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku,
3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Żarach,
4. Powiatowy Urząd Pracy,
5. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych,
6. Dom Pomocy Społecznej w Lubsku,
7. Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach,
8. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego,
9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarach,
10. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubsku,
11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku,
12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach,
13. Dzienny Dom Senior w Żarach,
14. Dzienny Dom Senior w Lubsku,
15. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach,
16. Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych” Radość życia”,
17. Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci niepełnosprawnych w Jasieniu,
18. Polski Związek Niewidomych,
19. Polski Związek Głuchych,
20. Stowarzyszenie „Serwus”,
21. Stowarzyszenie Klub Seniora z Lubska,
22. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Lubsku,
23. Stowarzyszenie Neurologopedów i osób niepełnosprawnych,
24. Towarzystwo Przyjaciół Miłowic,
25. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Żarach,
26. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Domu Pomocy Społecznej „ Zamkowa Przystań” w Lubsku,
27. Lubuski Ruch na rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”,
28. Fundacja „Rodzina w Centrum”,
29. Stowarzyszeni „Serce za serce”,
30. Stowarzyszenie integracyjne „Słoneczko” w Lubsku,
31. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych ”Serce za uśmiech”,
32. Lubuskie Stowarzyszanie na rzecz osób z niepełnosprawnością „Ty i My” w Lubsku,
33. Stowarzyszanie Pomocy Potrzebującym w Lubsku,
34. Fundacja Pomocy Dzieciom „SI-gma” w Żarach,
35. Żarska Spółdzielnia Socjalna „BIS”.
36. **CELE „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021 - 2026”**

Nadrzędnym celem „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” jest:

**poprawa jakości życia, integracji społecznej i możliwości rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu oraz przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.**

Główny cel programu jest spójny z celem zawartym w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu Żarskiego na lata 2021 – 2030”. Realizacja poszczególnych działań zawartych w „Powiatowym programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026” ma za zadanie wyrównać szanse życiowe, wspomóc integrację ze społecznością lokalną oraz zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnością wśród mieszkańców powiatu żarskiego w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych niepełnosprawnością.

***Tabela nr 25.*** *Poniżej zostały wykazane cele szczegółowe oraz poszczególne działania, aby możliwa była realizacja celu nadrzędnego Programu.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cel 1: Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez zapewnienie dostępu do rehabilitacji społecznej.** | | | |
| **Działanie** | **Termin realizacji** | **Realizator** | **Wskaźniki działania** |
| * 1. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. | 2021-2026 | Samorząd powiatowy, PCPR, PFRON | * liczba osób korzystających z dofinansowania, * kwota środków wydatkowana na zadanie. |
| * 1. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych w miejscu ich zamieszkania, likwidacje barier technicznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. | 2021-2026 | Samorząd powiatowy, PCPR, PFRON | * liczba osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, * kwota środków wydatkowana na zadanie |
| * 1. Realizacja programów finansowanych ze środków PFRON mających na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu społecznych, tj. „Aktywny samorząd”, „Program Wyrównywania różnic między regionami.”. | 2021-2026 | PCPR, PFRON, samorząd powiatowy, | * liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały dofinansowanie, * ilość podmiotów objęta dofinansowaniem, * kwota środków wydatkowana na zadanie. |
| * 1. Kształtowanie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej poprzez usługi wsparcia dziennego, tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom „Senior+”. | 2021-2026 | PCPR, PFRON, samorząd powiaty, samorządy gminne, organizacje pozarządowe, | * liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach. |
| * 1. Wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz inicjowanie działań na ich rzecz. | 2021-2026 | PCPR, PFRON, organizacje pozarządowe, | * liczba osób niepełnoprawnych uczestniczących w wydarzeniach. * kwota środków wydatkowana na zadanie. |
|  |  |  |  |
| **Cel 2: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy.** | | | |
| **Działanie** | **Termin realizacji** | **Realizator** | **Wskaźniki działania** |
| * 1. Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy | 2021-2026 | PUP | * ilość publikacji na temat oferty działań dla osób niepełnosprawnych, * ilość spotkań informacyjnych dla pracodawców |
| * 1. Wspieranie działań na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych | 2021-2026 | PUP, PFRON | * liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły zatrudnienie, * ilość nowych miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, * kwota środków wydatkowana na zadanie |
| * 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych zgodnie z potrzebami rynku pracy. | 2021-2026 | PUP, PCPR, samorządy gminne,  organizacje pozarządowe | * liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, * kwota środków wydatkowana na zadanie. |
| * 1. Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny samorząd”. | 2021-2026 | PFRON, PCPR, samorząd powiatowy | * liczba osób korzystających ze wsparcia, |
| * 1. Udzielenie wsparcia zatrudnionym osobom niepełnosprawnym w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (przebywającej w żłobku i przedszkolu) w ramach programu „Aktywny samorząd”. | 2021-2026 | PFRON, PCPR, samorząd powiatowy | * liczba osób korzystających ze wsparcia, |
| * 1. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. | 2021-2026 | PUP | * liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, * kwota środków wydatkowania na zadanie. |
| * 1. Rozwijanie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych oraz działań ukierunkowanych na zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy przez osoby niepełnosprawne. | 2021-2026 | PUP | * liczba osób niepełnoprawnych objętych usługami z zakresu pośrednictwa pracy, * liczba osób niepełnoprawnych objętych usługami z zakresu poradnictwa zawodowego, * liczba osób, które ukończyły szkolenie z zakresu technik poszukiwania pracy. |
| * 1. Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. | 2021-2026 | PUP, PCPR, OPS | * liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w projektach aktywizacyjnych, * kwota środków wydatkowana na zadanie. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cel 3: Wzmocnienie działań profilaktycznych oraz rozwój różnych form wsparcia środowiskowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.** | | | |
| **Działanie** | **Termin realizacji** | **Realizator** | **Wskaźniki działania** |
| * 1. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym poradnictwo oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dot. niepełnosprawności i jej konsekwencji | 2021-2026 | PCPR, PUP, samorząd powiatowym, samorządy gminne, NZOZ, organizacje pozarządowe. | * ilość udostępnionych materiałów, * ilość spotkań informacyjnych, dla pracodawców oraz osób niepełnosprawnych. |
| * 1. Zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej | 2021-2026 | PUP, PCPR, samorząd powiatowy, samorządy gminne. | * ilość udzielonych usług opiekuńczych |
| * 1. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej | 2021-2026 | PFRON, samorząd powiatowy, PCPR, samorząd gminny | * liczba uczestników, |
| * 1. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 2021-2026 | Samorządy gminne, organizacje pozarządowe, | * liczba uczestników, |
| * 1. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej | 2021-2026 | Samorząd powiatowy, samorządy gminne, PCPR | * liczba mieszkańców, |
| * 1. Prowadzenie świetlic terapeutycznych, integracyjnych lub socjoterapeutycznych. | 2021-2026 | Samorządy gminne, organizacje pozarządowe, | * liczba uczestników, |
| * 1. Prowadzenie Dziennego Domu Seniora. | 2021-2026 | Samorządy gminne, PFRON, organizacje pozarządowe, | * liczba uczestników Domu, |
| * 1. Prowadzenie wczesnej interwencji i wspomaganie rozwoju dziecka. | 2021-2026 | Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe, | * liczba osób korzystających ze wsparcia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cel 4: Poprawa dostępności i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.** | | | |
| **Działanie** | **Termin realizacji** | **Realizator** | **Wskaźniki działania** |
| * 1. Pomoc w zakupie środków transportu przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. | 2021-2026 | PFRON, PCPR, samorząd powiatowy, samorządy gminne, organizacje pozarządowe, | * ilość zakupionych samochodów, |
| * 1. Wdrożenie i korzystanie przez osoby niepełnosprawne z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) - obsługa za pośrednictwem platformy internetowej. | 2021-2026 | PFRON, PCPR, samorząd powiatowy | * liczba osób korzystająca z SOW, |
| * 1. Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2021-2026 | PFRON, samorząd powiaty, samorządy gminne, organizacje pozarządowe | * ilość dostosowanych obiektów, |
| * 1. Pomoc w doposażeniu w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny jednostek, które prowadzą rehabilitację | 2021-2026 | PFRON, PCPR, organizacje pozarządowe, instytucje prowadzące rehabilitację | * ilość podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, |
| * 1. Zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych | 2021-2026 | PFRON, organizacje pozarządowe, samorządy gminne, samorząd powiatowy, | * liczba asystentów, * liczba osób, które korzystają ze wsparcia asystenta, |
| * 1. Zatrudnienie w urzędach koordynatora ds. dostępności | 2021-2026 | Samorząd powiaty, samorządy gminne | * liczba koordynatorów, |
| * 1. Dostosowanie stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2021-2026 | PUP, PCPR, Samorząd powiatowy, samorządy gminne. | * ilość dostosowanych stron, |
| * 1. Aktualizacja i udostępnianie bazy danych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych | 2021-2026 | Samorząd powiatowy, samorządy gminne | * ilość aktualizacji, |
| * 1. Realizacja programów aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków krajowych i unijnych. | 2021-2026 | PUP, PCPR, samorządy gminne, samorząd powiatowy | * liczba osób niepełnosprawnych, które wzięły udział w projektach aktywizacyjnych, * kwota środków wydatkowana na zadanie. |

1. **MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU:**

Głównym instrumentem monitoringu Programu będą coroczne sprawozdania z realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych za dany rok kalendarzowy. Monitorowania i oceny realizacji Programu dokonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy, a jego wynik przedstawia Zarządowi Powiatu Żarskiego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Radzie Powiatu Żarskiego.

1. **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU:**
   * Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
   * budżet samorządu powiatowego,
   * budżet samorządów gminnych,
   * budżet Unii Europejskiej,
   * Narodowy Fundusz Zdrowia,
   * udział własny beneficjentów,
   * środki własne organizacji pożytku publicznego.
2. **PODSUMOWANIE:**

Opracowanie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2026 stanowi kolejny dokument strategiczny, który wskazuje konkretne działania na rzecz osób niepełnosprawnych, mające na celu poprawę jakości życia a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Realizacja zadań określonych w Programie uzależniona będzie w dużym stopniu od możliwości finansowych jednostek samorządowych i innych podmiotów działających w obszarze osób niepełnosprawnych. Ważną rolę odgrywają również sami adresaci programu, tj. osoby niepełnosprawne i ich rodziny, gdyż od ich aktywnej postawy zależeć będzie powodzenie realizacji zamierzonych działań.

Program ma charakter otwarty, zatem z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość społeczną koniecznym staje się reagowanie na pojawiające się problemy i wyzwania, a w konsekwencji wprowadzenie zmian i nowych rozwiązań.

1. **SPIS TABEL:**

**Tabela nr 1** Wykaz równorzędnych orzeczeń kwalifikujących osobę do grupy osób niepełnosprawnych prawnie oraz określenia stosowanych w klasyfikacji niepełnosprawnych / inwalidztwa prawnego……..6

**Tabela nr 2** Orzeczenia wydane przez PZON w Żaganiu………………………………………..……..8

**Tabela nr 3** Liczba wydanych orzeczeń w 2019 r………………………………………………...……..9

**Tabela nr 4** Kwoty otrzymane wg algorytmu z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej………………………………………………………………………………………………10

**Tabela nr 5** Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w latach 2015-2019……………………..12

**Tabela nr 6** Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w podziale wg płci w latach 2015-2019………………………………………………………………………………………...……12

**Tabela nr 7** Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w podziale wg miejsca zamieszkania w latach 2015-2019………………………………………………………………...……12

**Tabela nr 8** Osoby niepełnosprawne wg poziomu wykształcenia w latach 2015-2019…………..……13

**Tabela nr 9** Osoby niepełnosprawne wg stopnia niepełnosprawności…………………………..……..13

**Tabela nr 10** Osoby niepełnosprawne wg rodzaju niepełnosprawności……………………………….14

**Tabela nr 11** Osoby niepełnosprawne wg wieku………………………………………………………14

**Tabela nr 12** Liczba osób, którym udzielono dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej…………………………………………..15

**Tabela nr 13** Liczbaosób, którym udzielono dofinansowania do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych………………………………………………………...15

**Tabela nr 14** Osoby, które skorzystały ze zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy……16

**Tabela nr 15** Szkolenia dla osób niepełnosprawnych………………………………………………….16

**Tabela nr 16** Osoby, które podjęły pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego +50…………………………...…………………………………….……………………16

**Tabela nr 17** Finansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusie rehabilitacyjnym w latach 2015-2019………………………………………………………………………………………...……18

**Tabela nr 18** Finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w latach 2015-2019……………...……18

**Tabela nr 19** Finansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w latach 2015-2019………………………………………………………………………………………...……19

**Tabela nr 20** Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w latach 2015-2019………………………………………………………………………………………...……19

**Tabela nr 21** Finansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w latach 2015-2019………………………………………………………………………………………...……20

**Tabela nr 22** Dane dotyczące realizacji programu „Aktywny Samorząd” w latach 2015-2019…..……21

**Tabela nr 23** Wysokość otrzymanych środków na realizację programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”……………………………………………………………………………………………..……23

**Tabela nr 24** Realizacja programu „Aktywna integracja szansą na aktywne życie”……………...……23

**Tabela nr 25** Cele szczegółowe oraz poszczególne działania, aby możliwa była realizacja celu nadrzędnego Programu…………………………………………………………………………...……26

1. **SPIS RYSUNKÓW:**

**Rysunek nr 1** Ludność powiatu żarskiego………………………………………………………………7

**Rysunek nr 2** Ludność powiatu żarskiego wg miejsca zamieszkania ………………………………….8

**Rysunek nr 3** Środki otrzymane wg algorytmu z PFRON…………………………………………….11

**Rysunek nr 4** Warsztat Terapii Zajęciowej w Żarach…………………………………………………22

**Rysunek nr 5** Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubsku…………………………………………………22