*Załącznik do Uchwały Nr ……..……*

*Rady Miejskiej w Stalowej Woli*

*z dnia ………..………….*

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ**

**PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2024-2027**

# WPROWADZENIE.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027, zwany dalej „Programem” stanowi kontynuację działań z obszaru profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie realizowanych corocznie i skierowanych do różnych grup odbiorców na terenie Stalowej Woli.

Zadania gminy z powyższego zakresu określone są w:

1. art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.),
2. art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.).

Wymieniony Program stanowi także część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 2023-2028.

Program uwzględnia również zadania określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 służące realizacji celu operacyjnego nr 2 pn. „Profilaktyka uzależnień”.

Cele i działania określone w Programie są zgodne z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Podkarpackiego na lata 2022-2030, który definiuje obszary działań z ww. zakresu.

Niniejszy Program określa cele i zadania, a także działania służące ich realizacji.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027 uwzględnia rozwój sprawdzonych działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Elementem Programu są również działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym polegające na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej powyższej problematyki. Program uwzględnia realizację przedsięwzięć wynikających z aktualnych potrzeb lokalnych określonych w „Diagnozie lokalnych problemów alkoholowych oraz zjawiska przemocy”, a także w raporcie z badań ankietowych zrealizowanych w Stalowej Woli w 2022 roku wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. „Używanie alkoholu   
i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD”. Założenia Programu są także zgodne z wytycznymi zawartymi w „Rekomendacjach do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku” wydanymi przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

* „Prezydencie Miasta” – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Stalowej Woli,
* „Programie” – należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
* „Komisji” – należy przez to rozumieć Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
* „Pełnomocniku” – należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień.

# ZASOBY INSTYTUCJONALNE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W OBSZARZE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Na terenie Stalowej Woli oraz w jej najbliższym otoczeniu funkcjonuje zarówno szereg instytucji, jak również organizacji pozarządowych o różnym profilu działalności. Wśród nich są także takie, które współpracują z Gminą, działając na rzecz społeczności lokalnej, stanowią ważne zaplecze i potencjał do rozwiązywania problemów społecznych. Na terenie miasta   
w 2021 roku zarejestrowanych było około 215 organizacji pozarządowych, w tym 198 stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz 17 fundacji.

Poniżej przedstawione zostały zasoby instytucjonalne w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także miejsca pomocy prowadzone przez NGO funkcjonujące na terenie Stalowej Woli.

Należą do nich:

* Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja jest jednym z podmiotów inicjujących działania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz podejmujących czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Jest powoływana przez Prezydenta Miasta, a w jej skład wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od wielu lat Komisja liczy 10 członków. W 2022 roku członkowie Komisji odbyli 35 rozmów   
z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz 70 rozmów z członkami ich rodzin. Skierowano 25 wniosków do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Członkowie Komisji brali udział w 72 grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kontaktowali się z 12 osobami doświadczającymi przemocy lub będącymi świadkami oraz z 10 osobami stosującymi przemoc.

Członkowie Komisji prowadzą również działania edukacyjno-kontrolne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych w sklepach oraz lokalach gastronomicznych, w 2022 roku przeprowadzono łącznie kontrole w 73 punktach sprzedających alkohol.

* **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Udzielanie pomocy osobom uzależnionym znajduje się m.in. w szerokim wachlarzu zadań realizowanych przez pomoc społeczną, co reguluje art. 7 pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) tj. „Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: (…) alkoholizmu lub narkomanii (…)”. Z danych zawartych w Wojewódzkim programie Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że na podkarpaciu w ostatnich latach systematycznie ubywało rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu i narkomanii. W 2021 roku z pomocy MOPS w Stalowej Woli z powodu uzależnienia od alkoholu skorzystały 202 rodziny, co stanowi 16% rodzin korzystających ogółem z pomocy. Alkoholizm jako powód udzielania pomocy i wsparcia w omawianym roku znajdował się na piątym miejscu pod względem liczby rodzin otrzymujących pomoc. Można zauważyć, że na przestrzeni lat 2017-2021 liczba rodzin korzystających z pomocy i wsparcia z powodu alkoholizmu ulegała regularnemu spadkowi – w 2021 roku względem 2017 roku o 36%. Jest to spójne z analogicznym trendem na terenie całego województwa podkarpackiego. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat rodziny z terenu Miasta korzystały również z pomocy i wsparcia z powodu narkomanii, jednakże ich liczba utrzymywała się na niskim poziomie – wahała się między 2, a 6 rodzinami.

* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR zajmuje się opracowaniem i realizacją powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i integracji osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

* Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek jest podmiotem leczniczym i udziela świadczeń zdrowotnych w postaci leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego na rzecz osób uzależnionych od alkoholu.

* Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnia funkcjonuje przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, prowadzi pomoc   
w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu. W placówce przeprowadza się diagnozę osób uzależnionych, oferuje psychoterapię indywidualną i grupową zarówno dla osób uzależnionych, jak również ich rodzin. Oprócz podstawowego programu terapeutycznego od wielu lat systematycznie jest prowadzona także terapia pogłębiona dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Z pomocy Poradni mogą także korzystać osoby pijące alkohol w sposób szkodliwy, ryzykowny oraz osoby z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

* Zespół Interdyscyplinarny

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem przemocy domowej oraz budowanie systemu działań w zakresie pomocy rodzinom i osobom dotkniętych przemocą, a także udzielanie kompleksowej i profesjonalnej pomocy tym rodzinom.

* Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej

Ośrodek pomaga m.in. ofiarom przemocy domowej (w tym również spowodowanej spożywaniem alkoholu), osobom, które są zagrożone problemami natury ekonomicznej, związanymi z zapewnieniem odpowiedniego i godnego bytu rodzinie, niekiedy w wyniku nadmiernej konsumpcji alkoholu przez któregoś z członków rodziny, czy szczególnie obciążonym psychicznie w związku z różnymi przeżyciami.

* Punkt Konsultacyjny „Kompas”

Punk został utworzony w ramach Programu i jego utrzymanie jest finansowane ze środków Programu. Dyżury pełnią w nim terapeuci uzależnień, a jest skierowany głównie do rodziców dzieci sięgających po substancje psychoaktywne.

* Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży

Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży odgrywa ważną rolę w rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej. Działa w ramach Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium”. Jest to placówka typu interwencyjnego, przeznaczona dla dzieci wymagających natychmiastowej pomocy, w związku z kryzysową sytuacją w jakiej się znalazły. W 2021 roku w placówce przebywało łącznie 11 dzieci zamieszkałych na terenie Stalowej Woli.

* Podleśna Przystań Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Podleśna Przystań Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza funkcjonuje w strukturach organizacyjnych pomocy społecznej. Jest placówką typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Powiat Stalowowolski. Większość wychowanków placówki to dzieci i młodzież   
w wieku szkolnym. Podopiecznym zapewniana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rehabilitacja, wsparcie w nauce, a także zajęcia specjalistyczne prowadzone przez pedagoga i wychowawców.

* Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” wraz z Filią

Placówka jest istotnym zasobem w zakresie wsparcia rodzin oraz dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej zadaniem jest wspieranie rodzin w sprawowaniu podstawowych funkcji wychowawczych, a także zapewnienie pomocy dzieciom, wzmacnianie w nich czynników ochronnych i przeciwdziałanie podejmowaniu przez nich zachowań ryzykownych. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” wraz   
z Filią w 2022 roku objęła opieką 172 uczniów w wieku od 6 do16 lat, była czynna od września w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

* Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium”

Placówka w 2022 roku objęła opieką 97 uczniów w wieku od 7 do 17 lat. Świetlica czynna jest codziennie w dni robocze w godzinach od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty. Prowadzi także pracę z rodzicami, którzy zostali objęci wsparciem w zakresie motywowania ich do podjęcia terapii czy innych konstruktywnych działań.

* Opiekuńcze placówki wsparcia dziennego
* „Promyczek” – świetlica objęła opieką 54 dzieci w wieku od 5 do 16 lat, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00,
* „Uśmiech” – świetlica objęła opieką 34 dzieci od 6 roku życia, czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 19.00, a rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia mają możliwość skorzystać z pomocy psychologa.

Dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego w 2022 roku zostały zorganizowane systematyczne superwizje w łącznym wymiarze 60 godzin. Uczestniczyło w nich 21 osób z 3 placówek.

Z oferty placówek wsparcia dziennego w 2022 roku skorzystało łącznie 378 dzieci, w tym 56 z rodzin z problemem alkoholowym. Dzieci uczestniczące w zajęciach korzystały także z dożywiania na terenie tych placówek.

* Klub Integracji Społecznej

W zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej mogą uczestniczyć m.in. osoby uzależnione od alkoholu, które zakończyły program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. Klub realizuje zadania z zakresu reintegracji zawodowej oraz społecznej. Swoją opieką objął w 2022 roku 40 osób, w tym 13 osób uzależnionych od alkoholu.

* Klub Trzeźwego Życia

Klub jest miejscem wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, a także borykających się z uzależnieniami behawioralnymi. Podmiot ma charakter placówki rehabilitacyjno-wspierającej, w której uczestnictwo jest bezpłatne. Z jego oferty w 2022 roku skorzystało 109 osób. Klub od maja 2022 roku jest czynny przez 8 godzin dziennie. W ramach działalności Klubu, poza zajęciami klubowymi, grupowymi oraz kontaktem indywidualnym, prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, w którym udzielane są porady   
i informacje dla osób szukających pomocy w kwestii uzależnień dla siebie oraz swoich bliskich. Ponadto w Klubie świadczone jest wsparcie pozainstytucjonalne w postaci mitingów grupy AA „PROMYK”. Grupa anonimowych alkoholików jest dobrowolną, samopomocową grupą osób uzależnionych od alkoholu. Jej misją jest pomoc w utrzymania trzeźwości własnej i wspomaganie innych osób uzależnionych w jej osiąganiu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

* grupy AA

Poza grupą AA działającą przy Klubie Trzeźwego Życia, na terenie miasta funkcjonują również 4 inne grupy samopomocowe AA dla osób z problemem alkoholowym. Nieformalne grupy samopomocowe działają na bazie Programu 12 Kroków i 12 Tradycji.

* grupy rodzinne Al-Anon

Grupy rodzinne Al-Anon to samopomocowe grupy wsparcia dla dorosłych członków rodzin osób z problemem alkoholowych. Członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu skupieni w Al-Anon są zachęcani do tego, by znaleźć dla siebie możliwy do zaakceptowania nowy styl życia, niezależnie od picia osoby bliskiej. Grupy te także pracują w oparciu o metodę 12 Kroków oraz mitingi.

* publiczne i niepubliczne żłobki

Placówki te zapewniają opiekę dzieciom w wieku do lat 3. Na terenie miasta funkcjonują 3 żłobki publiczne i 7 niepublicznych.

* publiczne i niepubliczne przedszkola

Edukacją i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym zajmuje się w Stalowej Woli 13 placówek publicznych i 9 niepublicznych.

* publiczne szkoły podstawowe

Na terenie miasta działa 9 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz 2 szkoły prowadzone przez inne podmioty. W roku szkolnym 2022/2023 łączna liczba uczniów   
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę kształtowała się na poziomie 4.111 osób. W ramach realizacji Programu w 2022 roku w Stalowej Woli zrealizowano 5 różnych rekomendowanych programów profilaktycznych, w realizacji których uczestniczyło 1 072 uczniów, 59 nauczycieli oraz 135 rodziców. Oprócz tego realizowano inne autorskie programy z obszaru profilaktyki uniwersalnej, w których udział wzięło 346 uczniów, 21 nauczycieli i 100 rodziców. Znacznie więcej uczniów (4 223) wzięło udział   
w jednorazowych pogadankach, festynach (581), konkursach (502). Widać zatem, że wyzwaniem jest zarówno zwiększenie liczby rekomendowanych programów, jak i liczby uczestniczących w nich uczniów.

* szkoły ponadpodstawowe

Na terenie Stalowej Woli funkcjonuje Samorządowe Liceum Ogólnokształcące, Społeczne Liceum Ogólnokształcące oraz 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski.

* uczelnie wyższe

Uczelnie wyższe funkcjonujące na terenie miasta mogą stanowić zasób lub być adresatami działań Programu.

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
* placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz podmioty świadczące pomoc specjalistyczną
* Komenda Powiatowa Policji

W mieście o bezpieczeństwo i porządek dbają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji. Policjanci poza pełnieniem obowiązków z zakresu swojej podstawowej służby, podejmują również działalność profilaktyczną, a także zabezpieczają imprezy masowe.

Według danych statystycznych przekazanych z Komendy Powiatowej Policji za 2022 rok, Policja:

* zatrzymała i przekazała rodzicom 35 nieletnich,
* zatrzymała 15 nieletnich z narkotykami,
* zatrzymała 84 osoby, które popełniły przestępstwo kierując pod wpływem alkoholu i 48 osób posiadających narkotyki,
* zabezpieczyła 23,5 kilograma narkotyków,
* zatrzymała 114 kierowców i 20 rowerzystów prowadzących pod wpływem alkoholu,
* zatrzymała 107 osób do wytrzeźwienia w związku z popełnianiem wykroczeń,
* zatrzymała do wytrzeźwienia ogółem 483 osoby, w tym 23 kobiety.

Łącznie Policja zarejestrowała 725 wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości   
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

* Dom dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II

Są to całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Podmioty te powstały po przekształceniu Domu Dziecka pn. „Ochronka”, prowadzone są przez Stalowowolskie Koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zapewniają opiekę dzieciom i młodzieży w przedziale wiekowym 10-25 lat i mogą nią objąć do 30 osób.

* Noclegowania Całodobowa dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Brata Alberta

Noclegowania zapewnia do 25 miejsc, a mężczyźni tam przebywający mają zapewnione wyżywienie i nocleg. Pobyt może być krótko lub długoterminowy.

* Domy kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza

Miejski Dom Kultury, Spółdzielczy Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna podejmują działalność kulturalną na terenie miasta, animują organizację czasu wolnego społeczności lokalnej zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i seniorów.

* Ośrodki sportowe i rekreacyjne

W ramach diagnozy społecznej mieszkańcy Stalowej Woli zostali zapytani o znajomość różnych instytucji i miejsc świadczących pomoc na terenie miasta. Zestawienie odpowiedzi przedstawia poniższa tabela. Analiza ta wskazuje, że co trzeci mieszkaniec zna lub słyszał   
o takich instytucjach jak Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej czy Zespół Interdyscyplinarny, jednak znajomość innych miejsc pozostaje na niskim poziomie. Stwarza to konieczność większej promocji funkcjonujących placówek i ich zadań, np. co piąty badany nie zna danych kontaktowych do miejsc, gdzie można się zgłosić w przypadku chęci uzyskania pomocy (20%).

**Tabela 1. O jakich instytucjach/podmiotach funkcjonujących na terenie Miasta Pan/i słyszał/a? (N=2 000)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | % | Liczba odp. |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli | 82% | 1639 |
| Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli | 78% | 1554 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli | 69% | 1388 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 49% | 970 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli | 43% | 864 |
| Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 35% | 699 |
| Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej | 28% | 554 |
| Zespół Interdyscyplinarny w Stalowej Woli | 27% | 534 |
| Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży | 17% | 347 |
| punkty konsultacyjne | 14% | 273 |
| placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży | 12% | 245 |
| nie słyszałem/am o powyższych instytucjach/podmiotach | 2% | 34 |
| inne | 0% | 4 |

\*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%

Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 20023-2028 str. 68.

# DIAGNOZA PROBLEMÓW.

Diagnozę problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oparto na analizie danych zawartych w raporcie „Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz zjawiska przemocy”, raporcie z badań ankietowych „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD”, danych z Komendy Powiatowej Policji oraz dodatkowych danych zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 2023-2028.

Mieszkańcy Stalowej Woli zapytani o wskazanie głównych problemów w mieście wymagających podjęcia wzmożonych działań wymieniają na drugim miejscu uzależnienia (41%), zaraz po emigracji ludzi młodych (46%). Wśród istotnych problemów wymieniane jest także ubóstwo i bezrobocie (po 34%), które zgodnie z wynikami badań naukowych stanowią ważny czynnik ryzyka zwiększający podejmowanie zachowań ryzykownych.

Także z bezpośrednich danych uzyskanych z obszaru pomocy społecznej widać, że problemy związane z uzależnieniem są częstym powodem udzielania świadczeń. Zestawienie prezentuje poniższy wykres.

**Wykres 1. Powody udzielania świadczeń w 2021 roku (liczba rodzin).**

*Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 20023-2028 str. 58.*

1. Używanie napojów alkoholowych przez dorosłych.

W badaniu na reprezentatywnej próbie 2000 mieszkańców, 31% z nich zadeklarowało, że nie używa alkoholu, 22% używa alkoholu sporadycznie – kilka razy w roku. Co trzeci mieszkaniec (35%) używa alkoholu systematycznie (od 1 razu w miesiącu do 1 razu w tygodniu), zaś 13% kilka razy w tygodniu lub codziennie. Ta ostatnia grupa stanowi grupę ryzyka ze względu na możliwość uzależnienia od alkoholu.

**Wykres 2. Jak często spożywa Pan/i alkohol? (N=2 000)**

*Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 20023-2028 str. 64.*

Jednym z zachowań ryzykownych związanych z piciem alkoholu jest upijanie się. Ponad połowa (56,7%) ankietowanych mieszkańców Stalowej Woli ma za sobą takie doświadczenie. 36,6% przyznaje się do kilkakrotnego upicia, a 2,4% upija się regularnie. Znacznie częściej upijają się mężczyźni niż kobiety. Kilkakrotne upicie zadeklarował co drugi mężczyzna i co czwarta kobieta. Regularnie upijają się głównie ludzie młodzi pomiędzy 18, a 25 rokiem życia.

Wśród negatywnych konsekwencji związanych z używaniem alkoholu, ankietowani wymieniali na pierwszym miejscu fakt pójścia do pracy na kacu (15,4%). Inne niewłaściwe zachowania jak pójście do pracy pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy zakup alkoholu dla osób nieletnich podejmowane były na nieznacznym poziomie.

**Tabela 2. Działania podejmowane w związku ze spożywaniem alkoholu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tak | Nie | Odmowa odpowiedzi |
| Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu | 4,6% | 93,0% | 2,3% |
| Pójście do pracy na kacu | 15,4% | 81,6% | 3,0% |
| Pójście do pracy pod wpływem alkoholu | 3,0% | 95,2% | 1,8% |
| Kupienie alkoholu osobom nieletnim | 1,3% | 97,2% | 1,5% |

*Źródło: Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz zjawiska przemocy str. 41.*

Spośród mieszkańców gminy 30% wskazuje, że zna w swoim otoczeniu osoby, które mają problem alkoholowy. Co czwarty mieszkaniec (24,2%) wskazuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako instytucję, w której szukałby pomocy   
w sytuacji wystąpienia problemu alkoholowego. 20% ankietowanych zwróciłoby się o pomoc do pomocy społecznej, 16,3% do Policji i tylko 8,8% do pracowników służby zdrowia.

Jeżeli chodzi o postrzeganie obecności alkoholu w przestrzeni publicznej, to mieszkańcy przede wszystkim zwracali uwagę na obecność osób nietrzeźwych w przestrzeni publicznej, reklamę napojów alkoholowych oraz spożywanie alkoholu przed sklepem. Dosyć istotnym problemem jest także spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie i sprzedaż alkoholu nieletnim. 60,7% ankietowanych ocenia, że w Stalowej Woli alkohol jest dostępny dla osób poniżej 18-go roku życia.

1. Używanie narkotyków i innych substancji przez osoby dorosłe.

Jeżeli chodzi o zażywanie środków psychoaktywnych innych niż alkohol przez dorosłych mieszkańców miasta, to sięgnięcie po tego typu substancje zadeklarowało 16% badanych, wśród których 8% zażywało je jednokrotne, po 2% – kilka razy w roku, raz w tygodniu oraz kilka razy w tygodniu, natomiast po 1% respondentów zadeklarowało, że do takich sytuacji dochodzi raz w miesiącu oraz codziennie.

**Wykres 3. Jak często zażywa Pan/i środki psychoaktywne (narkotyki, dopalacze, leki w celu odurzania)? (N=2 000)**

*Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 20023-2028 str. 65.*

Widać zatem wyraźnie, że wśród różnych substancji psychoaktywnych najczęściej używany jest alkohol, zapewne z racji swojej dostępności.

1. Palenie papierosów przez osoby dorosłe.

Co czwarty dorosły mieszkaniec miasta pali papierosy tradycyjne codziennie (25%), natomiast po e-papierosy z taką częstotliwością sięga 15% badanych.

1. Uzależnienia behawioralne wśród osób dorosłych.

Mieszkańcy Stalowej Woli byli również pytani o używanie urządzeń elektronicznych (komputer, tablet, telefon komórkowy, konsola do gier) i Internetu. Ponad dwie trzecie mieszkańców (71%) deklaruje codzienne używanie tych urządzeń, przy czym 41% używa ich powyżej 3 godz. dziennie.

**Tabela 3. Ile godzin poświęca Pan/i na korzystanie z urządzeń elektronicznych i Internetu w ciągu dnia, w którym ich Pan/i używa (nie wliczając w to godzin pracy)? (N=1 838)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odpowiedź | % | Liczba odp. |
| do 1 godziny | 25% | 452 |
| powyżej 1 godziny do 3 godzin | 34% | 634 |
| powyżej 3 godzin do 5 godzin | 23% | 426 |
| powyżej 5 godzin do 7 godzin | 12% | 212 |
| powyżej 7 godzin | 6% | 114 |

*Źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Stalowej Woli na lata 20023-2028 str. 70.*

W celu określenia skali podejmowania zachowań hazardowych przez dorosłych mieszkańców miasta, respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy grali w gry na pieniądze w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie. Co dziesiąty mieszkaniec zadeklarował, ze grał w takie gry więcej niż 6 razy w roku, z czego 4% grało częściej niż 20 razy w roku, co stanowi grupę ryzyka ze względu na możliwość rozwinięcia zachowań związanych z uzależnieniem od hazardu.

Jeżeli chodzi o inne obszary uzależnienia od zachowań należy zwrócić uwagę, iż m.in.:

* 31% badanych zdarza się kupić rzeczy, które przekraczają ich możliwości finansowe,
* 34% osób kupuje nowe rzeczy, kiedy czują się samotni lub smutni, aby poprawić swój nastrój,
* 22% ankietowanych deklaruje, że robienie zakupów jest częstą przyczyną ich konfliktów z najbliższym osobami,
* 21% przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do badania podejmowało się gier na pieniądze,
* 55% osób „zajada” stres i intensywne emocje.

Powyższe wyniki wskazują na konieczność prowadzenia działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych.

1. Problem przemocy wśród osób dorosłych.

Próbę oszacowania skali problemu przemocy wśród dorosłych mieszkańców miasta podjęto dzięki odpowiedziom respondentów na pytanie o to, czy zdarzyło im się doświadczyć tego problemu w ciągu ostatniego roku. Z zebranych danych wynika, że w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających badanie, przemocy doznało 18% mieszkańców, wśród których 8% doświadczyło jej 1 raz, 5% od 2 do 10 razy, 1% zaznaczyło odpowiedź „11-20 razy”, natomiast po 2% ankietowanych zadeklarowało doświadczenie przemocy 21-30 razy oraz więcej niż 30 razy. Około 18% mieszkańców przyznało się do zastosowania przemocy wobec drugiej osoby.

Co trzeci ankietowany dopuszcza jakieś formy kar fizycznych wobec dzieci. Co prawda zdecydowana większość tej grupy na pytanie o akceptację stosowania kar fizycznych odpowiedziała „trudno powiedzieć”, jednak w tej sytuacji brak jednoznacznej odpowiedzi negatywnej wskazuje na dopuszczanie stosowania takich kar w określonych sytuacjach.

Kolejnym spojrzeniem na zasięg problemu przemocy domowej jest pytanie o znajomość kogoś w swoim otoczeniu, kto jest osobą doświadczającą przemocy w swoim domu. Na to pytanie 6% odpowiedziało, że zna jedną taką osobę, 11% zna kilka osób, a 5% zna takich osób wiele.

W 2021 roku łączna liczba rodzin dotkniętych problemem przemocy na terenie miasta Stalowej Woli wyniosła 156, z czego w przypadku 136 z nich do zachowań przemocowych dochodziło 1 raz w roku, miało więc to charakter incydentalny.

W 2021 roku liczba członków rodzin, w których dochodziło do zachowań przemocowych wyniosła łącznie 195, w tym: 136 kobiet, 17 mężczyzn i 42 dzieci.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą domową. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku   
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.

W 2021 roku sporządzono 103 formularze „Niebieska Karta – A”. Ponadto w omawianym roku grupa robocza wypełniła 78 formularzy „Niebieska Karta – C” oraz 55 formularzy „Niebieska Karta – D”.

Istotnym zasobem w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta jest Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Poza udzielaniem pomocy interwencyjnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej prowadzi również program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w formie indywidualnych spotkań konsultacyjnych oraz zajęć grupowych. Jednym z jego zadań jest również prowadzenie hostelu dla osób doświadczających przemocy, który służy całodobowemu zabezpieczeniu osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

1. Picie alkoholu i używanie narkotyków przez dzieci i młodzież.

W 2022 roku w Stalowej Woli zostało przeprowadzone badanie „Używanie alkoholu   
i narkotyków przez młodzież szkolną. Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD”, które stanowi podstawę zaprezentowanej poniżej diagnozy.

Papierosy w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem (wskaźnik systematycznego używania) paliło 28,1% piętnastolatków i 35,2% siedemnastolatków.

**Wykres 4. Palenie tytoniu w ciągu ostatnich 30 dni.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 10.*

Znacznie większy odsetek młodzieży sięgał po bardzo modne i popularne aktualnie   
e-papierosy. Było to odpowiednio 46,7% w młodszej grupie i 51,1% w starszej grupie. Warto zauważyć, że w tym względzie młodzież ze Stalowej Woli znacznie przewyższa wyniki   
w grupie ogólnopolskiej.

**Wykres 5. Używanie e-papierosów w ciągu ostatnich 30 dni.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 12*

Najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży są napoje alkoholowe. Do ich systematycznego używania przyznaje się 46,6% piętnasto-szesnastolatków oraz 74% siedemnasto-osiemnastolatków, co mniej więcej pokrywa się ze średnią krajową.

**Wykres 6. Picie napojów alkoholowych.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 14.*

Odmiennie natomiast kształtuje się najbardziej popularny napój alkoholowy. O ile bowiem   
w populacji ogólnopolskiej najbardziej popularne jest piwo, to w przypadku młodzieży stalowowolskiej przoduje wódka. Do jej systematycznego spożywania przyznaje się 41,2% młodszej i 67,9% starszej kohorty.

**Wykres 7. Picie poszczególnych napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 16.*

Na wyższym poziomie niż średnia krajowa utrzymuje się także przekraczanie progu nietrzeźwości. W czasie 30 dni przed badaniem chociaż raz upił się co szósty piętnastolatek   
i co czwarty siedemnastolatek.

**Wykres 8. Silne upicie się tzn. wypicie tyle, żeby np. zataczać się, bełkotać, nie pamiętać co się działo.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 22.*

Jeśli chodzi o używanie narkotyków, największy odsetek zarówno piętnastolatków, jak   
i siedemnastolatków deklarowało używanie przetworów konopi. Ich używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

**Wykres 9. Używanie substancji w czasie ostatnich 30 dni.**

Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 36.

Niepokojącym zjawiskiem jest przyjmowanie leków uspakajających lub nasennych. Sięganie po te leki jest bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt niż chłopców.

**Wykres 10. Używanie leków z przepisu lekarza.**

Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 40.

Najmniej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną są dopalacze. Uczniowie najczęściej używali ich pod postacią mieszanek do palenia. Chociaż raz w życiu używało ich 8,6% uczniów młodszych i 8,4% uczniów ze starszej badanej grupy.

**Wykres 11. Używanie dopalaczy.**

*Źródło: Raport „Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną ESPAD” Stalowa Wola 2022 str. 43.*

Bardzo duży wpływ na wysokość spożywania napojów alkoholowych ma ich dostępność, zarówno ekonomiczna, jak i fizyczna. Kwestie związane z dostępnością fizyczną ustawodawca na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi złożył na ręce gmin, które są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia. Narzędziem do tego dedykowanym jest przyjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ustalenia limitów liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycie poza miejscem sprzedaży. Stalowa Wola nie przyjęła uchwały dotyczącej ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Natomiast limit maksymalnej liczby zezwoleń został przyjęty na wysokim poziomie. Zestawienie limitu i wydanych zezwoleń prezentuje poniższa tabela (stan na dzień 26 czerwca 2023 roku).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj alkoholu** | **Lokale gastronomiczne** | | **Sklepy** | |
| Limit zezwoleń | Liczba aktualnych zezwoleń | Limit zezwoleń | Liczba aktualnych zezwoleń |
| **piwo** | 70 | 55 | 120 | 104 |
| **wino** | 50 | 40 | 100 | 89 |
| **wódka** | 50 | 40 | 100 | 88 |

*Źródło: Opracowanie własne.*

Aktualnie liczba mieszkańców na 1 punkt sprzedaży wynosi 328 osób, podczas gdy według rekomendacji WHO na jeden punkt sprzedaży alkoholu powinno przypadać 1000 mieszkańców!

# KLUCZOWE PROBLEMY.

Mieszkańcy Stalowej Woli pytani o priorytety w zakresie usług społecznych, które powinny być rozwijane na terenie miasta, wskazywali:

* ochronę zdrowia, w tym pomoc osobom uzależnionym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi (32%),
* wspieranie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami (31%),
* przeciwdziałanie bezrobociu oraz reintegrację zawodową i społeczną (29%),
* działalność na rzecz wspierania rodziny, w tym przeciwdziałanie przemocy domowej (28%).

Z powyższego wynika, że ważne obszary związane z realizacją Programu znalazły się na pierwszym i czwartym miejscu.

W ramach przeprowadzonych w 2022 roku konsultacji społecznych oraz analizy sprawozdania z realizacji Programu za lata 2021 oraz 2022, określone zostały kluczowe problemy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Należą do nich:

* niewystarczająca liczba szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień dla kadry pedagogicznej oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym w zakresie realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych,
* zbyt mała liczba rekomendowanych programów realizowanych dla dzieci i młodzieży   
  w obszarze profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej,
* ograniczone działania profilaktyczne dotyczące uzależnień, skierowane do dorosłych mieszkańców miasta, w tym w zakresie szkód zdrowotnych oraz profilaktyki FASD,
* zbyt mała liczba działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do rodziców, wspierających ich kompetencje wychowawcze w zakresie profilaktyki używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a także w obszarze uzależnień behawioralnych,
* wysoka dostępność do alkoholu na terenie miasta, co powoduje konieczność dokonania zmian w zakresie lokalnej polityki w sprawie alkoholu (ograniczenie nocnej sprzedaży, zmniejszenie liczby zezwoleń, zwiększenie odległości pomiędzy punktami sprzedaży alkoholu, monitorowanie otoczenia sklepów pod względem spożywania alkoholu),
* funkcjonujące przekonania i stereotypy jako trudności w przeciwdziałaniu przemocy i związany z tym brak chęci do uzyskania pomocy przez osoby jej doświadczające,
* brak możliwości oszacowania rzeczywistej skali przemocy domowej na terenie miasta,   
  z powodu trudności z dotarciem do informacji na temat rodzin uwikłanych w ten problem,
* konieczność zwiększenia działań skierowanych do osób uwikłanych w przemoc,
* zbyt niski poziom poradnictwa dla rodzin w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami bez użycia przemocy,
* zbyt niski poziom wiedzy o istniejących miejscach i placówkach pomocy oraz ich ofercie – istotnym problemem w Stalowej Woli jest mała znajomość miejsc, w których można uzyskać pomoc; co drugi mieszkaniec nie wie, gdzie miałby szukać pomocy lub nie jest pewien czy zna instytucje zajmujące się pomocą w sytuacjach związanych z problemami wynikającymi z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

# CELE PROGRAMU.

**Cel główny:**

Głównym celem programu jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom (od alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz od zachowań) oraz przemocy domowej dostosowanego do aktualnych zagrożeń oraz potrzeb mieszkańców, poprzez systematyczną realizację oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej nastawionych na promocję zdrowego stylu życia, edukację na temat szkód zdrowotnych i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz zachowań przemocowych, a także prowadzenie skoordynowanych działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i bezpłatnej interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej.

**Cele szczegółowe:**

1. Zmniejszanie rozmiarów występujących problemów uzależnień od substancji i zachowań, a także zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi.
2. Zapewnienie ciągłości działań o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym oraz doradczym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) lub zachowań, a także członków ich rodzin.
3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień oraz przemocy domowej poprzez poszerzanie świadomości społecznej i prowadzenie działań edukacyjno-terapeutycznych w zakresie problematyki dotyczącej nadużywania alkoholu, narkotyków i innych substancji oraz zachowań, a także przemocy domowej.
4. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu.
5. Wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy domowej oraz zadań zawartych   
   w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
6. Rozwijanie działań z zakresu promowania zdrowego trybu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez realizację programów profilaktycznych, zwłaszcza programów rekomendowanych oraz wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych.
7. Udzielanie pomocy psychologicznej oraz opiekuńczo-wychowawczej dzieciom z grupy ryzyka, zwłaszcza z rodzin z problemem uzależnień i przemocy.
8. Ograniczanie dostępności alkoholu i zmiana struktury spożywania alkoholu.
9. Zwiększanie kompetencji specjalistów zaangażowanych w realizację Programu.
10. Prowadzenie promocji działań podejmowanych w ramach Programu i upowszechnianie informacji o dostępnych miejscach pomocy.

# ADRESACI PROGRAMU.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach Programu adresowane są do mieszkańców miasta, których mogą dotyczyć szeroko rozumiane problemy wynikające z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyków), w tym nowych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, a także do osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Program jest skierowany w szczególności do:

* dzieci i młodzieży, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk zagrożonych z powodu dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, a także ich rodziców,
* dzieci i młodzieży bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z alkoholem, narkotykami, uzależnieniami behawioralnymi, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców,
* osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi, w tym osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy (m.in.: kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem substancji psychoaktywnych, kobiet spożywających alkohol w czasie ciąży, itp.), osób używających szkodliwie środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych,
* członków rodzin z problemem alkoholowym i narkomanii,
* osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu oraz osób współuzależnionych,
* osób uwikłanych w przemoc domową,
* osób zajmujących się zapobieganiem występowaniu problemów uzależnienia od środków psychoaktywnych i pomocą osobom i rodzinom z tym problemem,
* podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych działających w obszarze profilaktyki   
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

# REALIZATORZY PROGRAMU.

Działania ujęte w Programie będą realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Stalowej Woli, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz podmioty realizujące bezpośrednio zadania w ramach Programu, w szczególności: placówki oświatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komendę Powiatową Policji, Klub Trzeźwego Życia, Starowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, placówki wsparcia dziennego, organizacje pozarządowe oraz podmioty, którym zlecono realizację zadań zgodnie   
z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.). Realizatorzy Programu oraz podmioty mogące uczestniczyć w jego realizacji zostali wymienieni i opisani w punkcie   
2 niniejszego Programu.

# TERMIN REALIZACJI PROGRAMU.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2027 roku. Zdecydowana większość działań określonych w Programie ma charakter coroczny i długofalowy.

# ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROGRAMU.

1. Zgodnie z postanowieniami art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zadania niniejszego Programu będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 111 , art. 18, art. 181 ustawy oraz opłat określonych w art. 92 ust. 19 i 20 ustawy dotyczących opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Dochody te zostaną corocznie zabezpieczone w budżecie miasta Stalowa Wola i przeznaczane będą na realizację Programu. Zadania Programu mogą być także finansowane z innych środków budżetowych przeznaczonych na ten cel oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Programu   
   w poszczególnych latach jego realizacji określana będzie corocznie w Uchwale Budżetowej Miasta Stalowa Wola na lata: 2024, 2025, 2026 i 2027.
3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki finansowe, o których mowa w ppkt. 1 nie wygasają z upływem roku budżetowego i przeznaczane będą na realizację zadań Programu w roku następnym.

# MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządzeniem powołuje i odwołuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Komisja realizuje zadania w zakresie Programu, w szczególności poprzez:
   1. inicjowanie działań określonych w art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
   2. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku   
      o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.),
   3. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
   4. zawiadamianie właściwych organów w przypadku powzięcia wiadomości o sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami,
   5. wydawanie na wniosek Prezydenta Miasta lub z inicjatywy Komisji opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu,
   6. udział w opracowaniu projektu wydatków na realizację zadań wynikających z Programu,
   7. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Stalowej Woli,
   8. dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta w zakresie przestrzegania przez te punkty zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie następujących zadań:
   1. udział w rozmowach interwencyjno-motywacyjnych mających na celu skonfrontowanie osoby pijącej z faktami dotyczącymi jej picia, motywowanie jej do zmiany oraz wstępne zdiagnozowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
   2. przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ppkt. 2h,
   3. udział w posiedzeniach związanych z wykonywaniem zadań zapisanych w ppkt. 2a, 2e, 2f, 2g.
4. Zadania określone w ppkt. 3 członkowie Komisji pozostający w zatrudnieniu, wykonują poza godzinami swojej pracy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ppkt. 3 wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.) i ustalane jest na podstawie listy sporządzonej w oparciu o protokoły i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadań.
6. Członkom Komisji przysługuje tylko jedno wynagrodzenie niezależnie od liczby wykonywanych w danym dniu zadań. Wypłacane będzie przelewem na podane przez członka Komisji konto bankowe, na podstawie zestawienia wykonanych zadań podpisanego przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia, w ciągu 14 dni po przekazaniu tego zestawienia do wypłaty.
7. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów poniesionych na dojazd na szkolenie   
   i powrót ze szkolenia odbywającego się poza Stalową Wolą. Zwrot kosztów dokonywany będzie na podstawie przedłożonych biletów transportu publicznego. W przypadku użycia prywatnego samochodu osobowego koszt ten wyliczony zostanie na podstawie oświadczenia o ilości przejechanych kilometrów w oparciu o stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobów dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27 poz. 271).

# MONITOROWANIE I EWALUACJA PROGRAMU.

Program będzie monitorowany przez Pełnomocnika m.in. poprzez analizę sprawozdań złożonych przez podmioty realizujące zadania określone w Programie. Monitorowanie działań będzie także polegało na systematycznym zbieraniu, analizowaniu oraz interpretacji uzyskanych danych i informacji w celu określenia efektywności poszczególnych działań,   
w szczególności po ich zakończeniu.

Raport z wykonania w danym roku Programu i efektów jego realizacji, o którym mowa w art. 41 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawiany będzie corocznie Radzie Miejskiej w Stalowej Woli w postaci sprawozdania finansowego   
i merytorycznego z realizacji dochodów i wydatków Programu. Stanowi ono integralną część rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i przedkładane będzie każdego roku do dnia 30 czerwca.

Corocznie sporządzana będzie również informacja, o której mowa w art. 41 ust. 2c wskazanej wyżej ustawy z realizacji działań podejmowanych w danym roku w ramach Programu, na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Informacja ta przesyłana będzie każdego roku do dnia 15 kwietnia do Centrum. Wszystkie pozyskane dane będą wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozszerzania bądź ograniczania podejmowanych przedsięwzięć określonych do realizacji oraz przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych i pomocowych. Wyniki monitoringu będą stanowić informacje oraz cenne wskazówki dla władz miasta oraz podmiotów realizujących zadania określone w Programie. Będą stanowić również podstawę do ewentualnej modyfikacji ujętych w nim celów i zadań oraz do opracowania nowych celów i zadań adekwatnych do aktualnych potrzeb.

# ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2024-2027.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadania do realizacji** | **Wskaźnik** |
| **ZADANIE I**  **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.** | | |
| 1. | Współpraca i wspieranie placówek lecznictwa odwykowego w zakresie wspomagania procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, pijących ryzykownie oraz szkodliwie. | * liczba placówek lecznictwa odwykowego, * liczba osób uzależnionych objętych świadczeniami, * liczba osób pijących alkohol szkodliwie, objętych świadczeniami, * liczba pacjentów pierwszorazowych objętych świadczeniami. |
| 2. | Poszerzanie oferty zajęć terapeutycznych wykraczających poza zakres podstawo-wego programu terapii oraz zajęć  w programie „after care” (po terapii) dla osób uzależnionych. | * liczba przeprowadzonych zajęć, * liczba osób uzależnionych objętych świadczeniami. |
| 3. | Wspieranie placówek lecznictwa odwykowego w zakresie realizacji programów ograniczania picia alkoholu. | * liczba pacjentów biorących udział  w programach ograniczania picia alkoholu. |
| 4. | Dofinansowanie działalności Klubu Trzeźwego Życia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. | * liczba osób korzystających z zajęć, * liczba realizowanych programów, grup, udzielonych porad. |
| 5. | Zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych dla pacjentów i pracowni-ków lecznictwa odwykowego oraz innych miejsc pomocy. | * liczba zakupionych materiałów, * liczba miejsc/placówek do których przekazano materiały. |
| 6. | Dofinansowanie szkoleń, kursów, staży, superwizji itp. pracownikom lecznictwa odwykowego. | * liczba dofinansowanych szkoleń, kursów, staży, superwizji, itp., * liczba przeszkolonych osób. |
| **ZADANIE II**  **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności**  **ochrony przed przemocą w rodzinie.** | | |
| 1. | Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywają-cymi alkoholu i motywowanie ich do podjęcia terapii. | * liczba przeprowadzonych rozmów, * liczba osób motywowanych. |
| 2. | Opłacenie kosztów opinii biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Komisji. | * liczba osób skierowanych na badanie, * liczba wydanych opinii. |
| 3. | Kierowanie wniosków do sądu celem zastosowania wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, w tym ponoszenie opłaty sądowej za wpis od w/w wniosków. | * liczba skierowanych wniosków, * liczba dokonanych opłat sądowych od wniosków skierowanych przez Komisję. |
| 4. | Prowadzenie w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzale-żnienia pogłębionej terapii dla partnerów osób uzależnionych. | * liczba osób uczestniczących  w zajęciach, * liczba zrealizowanych zajęć. |
| 5. | Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych wychowywanych w rodzinach z problemami uzależnień. | * liczba osób uczestniczących  w programie, * liczba zrealizowanych zajęć/grup. |
| 6. | Współfinansowanie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. | * liczba osób korzystających ze wsparcia, * liczba realizowanych programów, * liczba zatrudnionych specjalistów. |
| 7. | Prowadzenie poradnictwa prawnego dla osób z rodzin z problemem przemocy oraz uzależnień. | * liczba udzielonych porad, * liczba zatrudnionych specjalistów. |
| 8. | Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Kompas” dla rodziców dzieci sięgających po substancje psychoakty-wne oraz osób z problemami uzależnień  i członków ich rodzin. | * liczba udzielonych porad, * liczba zatrudnionych specjalistów, * liczba godzin dyżurów. |
| 9. | Organizowanie i finansowanie szkoleń, superwizji, konferencji, itp. dla członków Komisji, grup zawodowych, specjalistów zajmujących się profilaktyką uzależnień  i przeciwdziałaniem przemocy. | * liczba szkoleń, kursów, superwizji, konferencji, * liczba przeszkolonych osób. |
| 10. | Prowadzenie i współfinansowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci  i młodzieży z rodzin wieloproblemo-wych, głównie tych, w których występuje problem alkoholowy, przemoc domowa czy niewydolność wychowawcza. | * liczba specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, * liczba opiekuńczych placówek wsparcia dziennego, * liczba dzieci korzystających z pomocy w/w placówek. |
| 11. | Prowadzenie zajęć profilaktycznych  z elementami socjoterapii dla dzieci  i młodzieży z grupy ryzyka. | * liczba zrealizowanych zajęć, * liczba dzieci korzystających  z pomocy, * liczba podmiotów realizujących zajęcia. |
| 12. | Współpraca przy realizacji działań zapisanych w Gminnym Programie Prze-ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. | * liczba posiedzeń w grupach diagnostyczno-pomocowych  z udziałem członków Komisji, * liczba podjętych działań. |
| 13. | Wsparcie finansowe projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. | * liczba projektów, * liczba uczestników projektów. |
| **ZADANIE III**  **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych,**  **w szczególności dla dzieci i młodzieży.** | | |
| 1. | Realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci  i młodzieży, m.in.: „FreD goes net”, „Archipelag Skarbów”, „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”. | * liczba zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych, * liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w programach, * liczba nauczycieli i wychowawców uczestniczących w programach. |
| 2. | Przygotowanie realizatorów rekomendo-wanych programów profilaktycznych do prowadzenia zajęć. | * liczba programów, * liczba uczestników szkoleń. |
| 3. | Realizacja innych programów z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej  i wskazującej dotyczących przeciwdzia-łania uzależnieniom (alkohol i inne substancje psychoaktywne, uzależnienia behawioralne), profilaktyki FASD, zjawiska agresji, profilaktyki przemocy domowej. | * liczba zrealizowanych programów, * liczba uczestników programów, * liczba nauczycieli i wychowawców uczestniczących w programach. |
| 4. | Realizacja programów profilaktycznych  i innych działań skierowanych do rodzi-ców w zakresie wzmacniania więzi jako czynnika chroniącego oraz zwiększające-go wychowawcze kompetencje rodziców, np.: „Program Wzmacniania Rodziny”, „Szkoła dla Rodziców iWychowawców”. | * liczba zrealizowanych programów  i działań, * liczba rodziców uczestniczących  w programach i działaniach. |
| 5. | Zakup i dystrybucja materiałów (m.in.: broszur, ulotek, plakatów, gadżetów)  z profilaktycznymi treściami edukacyjny-mi i informacyjnymi w zakresie problematyki uzależnień, przeciwdziała-nia przemocy, profilaktyki FASD. | * liczba zakupionych/przekazanych materiałów, * liczba przygotowanych materiałów, * liczba podmiotów, które otrzymały materiały. |
| 6. | Prowadzenie lokalnych działań informacyjno-edukacyjnych skierowa-nych zarówno do dzieci i młodzieży, jak  i do osób dorosłych w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej. | * liczba działań, * liczba uczestników działań. |
| 7. | Prowadzenie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz właścicieli sklepów i lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w zakresie niesprzedawania alkoholu osobom niepełnoletnim. | * liczba zrealizowanych szkoleń, * liczba uczestników szkoleń. |
| 8. | Współpraca przy realizacji działań profilaktycznych podejmowanych przez Komendę Powiatową Policji. | * liczba działań profilaktycznych zrealizowanych przez Komendę, * liczba uczestników działań. |
| 9. | Prowadzenie kontroli zasad przestrzega-nia warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | * liczba punktów, w których przeprowadzono kontrole. |
| **ZADANIE IV**  **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii.** | | |
| 1. | Organizowanie i dofinansowywanie specjalistycznych szkoleń, kursów, konferencji, superwizji itp. dla grup zawodowych działających na rzecz rozwiązywania problemów alkoholo-wych, przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki przemocy domowej, profilaktyki FASD, w tym mi.in.: nauczycieli, wychowawców, psycholo-gów, pedagogów, kuratorów sądowych, policji, pracowników socjalnych, członków Komisji. | * liczba szkoleń, kursów dla określonych grup zawodowych, * liczba konferencji dla określonych grup zawodowych, * liczba zorganizowanych superwizji, * liczba osób które podniosły swoje kompetencje. |
| 2. | Obsługa i finansowanie zadań realizowa-nych przez Miejską Komisję Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych. | * liczba posiedzeń, * wysokość środków finansowych, * liczba wniosków złożonych do zaopiniowania przez przedsiębiorców, * liczba wniosków o wydanie zezwoleń zaopiniowanych pozytywnie. |
| 3. | Przygotowanie i realizacja diagnozy problemów w odniesieniu do populacji młodzieży. | * liczba zrealizowanych diagnoz, badań. |
| 4. | Wspieranie funkcjonowania systemu współpracy międzyinstytucjonalnej. | * liczba podmiotów współpracujących w ramach Programu. |
| 5. | Wspomaganie rzeczowe realizacji zadań wynikających z Programu. | * liczba zakupionych rzeczy, * liczba podmiotów korzystających ze wsparcia. |
| 6. | Wspieranie merytoryczne i rzeczowe organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, które zgodnie ze swoim statutem realizują zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. | * liczba organizacji pozarządowych  i podmiotów, które otrzymały wsparcie, * liczba dofinansowanych projektów, * wysokość środków finansowych. |
| 7. | Udzielanie rekomendacji realizatorom Programu. | * liczba udzielonych rekomendacji. |
| 8. | Promowanie dobrych praktyk w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | * liczba promowanych dobrych praktyk. |
| **ZADANIE V**  **Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.** | | |
| 1. | Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego. | * liczba spraw. |
| 2. | Podejmowanie interwencji w związku  z naruszeniem przepisów określonych  w art. 13¹ i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-lizmowi. | * liczba podjętych interwencji. |