Załącznik Nr 1 do Uchwały   
Nr XXXI/195/2016

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WSTĘP**

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń społecznych ostatnich lat w naszym kraju jest narkomania, która rozwija się szczególnie wśród młodego pokolenia. Od kilku lat narkomania utraciła swój marginalny charakter, dotyczący jedynie wąskiego kręgu zbuntowanej młodzieży, stając się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i obecnym. Prezentowane   
w Polsce dane, w zależności od źródła, mówią o liczbie od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy osób uzależnionych.

Badania wskazują, że narkomania występuje najczęściej z jednej strony w grupach społecznie zaniedbanych, z drugiej zaś (choć w mniejszym zakresie) w środowiskach zamożnej młodzieży. Niestety, w ostatnim okresie zwiększa się częstość używania narkotyków także wśród tak zwanej „młodzieży normalnej”. Co ciekawe, każdej z tych grup można przypisać preferowania innych rodzajów narkotyków. Młodzież wywodząca się ze środowisk biedniejszych, zaniedbanych w większości stosuje narkotyki z gatunku opiatów i często narkotyzuje się za pomocą środków wziewnych oraz klejów, natomiast wywodząca się   
z zamożnej części społeczeństwa stosuje najczęściej narkotyki przemycane z innych części Europy i świata, takie jak heroina, kokaina, ekstasy czy LSD.

Powszechnie znana jest skala trudności leczenia, rehabilitacji i readaptacji osób uzależnionych w przywracaniu ich do normalnego życia. Efektywność leczenia osób z grupy uzależnionych jest niska, natomiast ryzyko wystąpienia u nich szkód zdrowotnych bardzo wysokie. Ponadto narkomania niesie za sobą wiele negatywnych skutków, takich jak: ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, prostytucja, przemoc, bezdomność, hazard, alkoholizm.

Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Szczególnie niepokojące jest zjawisko wzrostu zagrożenia narkomanią wśród młodzieży, a także obniżanie się granicy wieku osób mających kontakt ze środkami uzależniającymi

Wynika stąd konieczność podejmowania działań profilaktycznych i edukacyjnych, skierowanych przede wszystkim do młodych ludzi. Istotną rolę w tym procesie powinni odegrać rodzice, szkoły, placówki oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, policja, służby medyczne, organizacje pozarządowe.

Zadaniem profilaktyki uzależnień jest inicjowanie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu nie tylko osób zagrożonych uzależnieniem, ale całej populacji. Aby ten cel osiągnąć, należy jednocześnie oddziaływać na czynniki chroniące wzmacniając je, oraz na czynniki ryzyka poprzez ich eliminację.

Zauważono także nowe, niepokojące tendencje dotyczące używania tzw. miękkich narkotyków przez młodzież szkolną. Punkt ciężkości przeciwdziałania tym zjawiskom musi

w związku z tym ulec przesunięciu w stronę skutecznie prowadzonej profilaktyki w ramach

edukacji szkolnej. Przeciwdziałanie narkomanii to poważne wyzwanie. Rosnące zainteresowanie dopalaczami nasuwa myśl, iż dzisiejsza młodzież utożsamia czas wolny   
z koniecznością odurzenia się. Aby temu zapobiec należy zaproponować wiele atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Położyć większy nacisk na rozwój pasji i zainteresowań. Zadbać o odporność psychiczną młodego człowieka, pomagając mu zrozumieć siebie   
i otaczający świat. Konieczne wydaje się przekonanie młodzieży, iż życie bez alkoholu   
i narkotyków jest bardziej korzystne. Podejmowanie różnorodnych działań sprzyja zatem poprawie jakości życia zarówno pojedynczych jednostek, jak i całej społeczności lokalnej.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok powstał zgodnie z treścią ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 25 lipca 2005 roku i Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Działania zaproponowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nastawione są po pierwsze na zapobieganie negatywnym konsekwencjom używania narkotyków, po drugie na pomoc terapeutyczną, w tym motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego. Ważnym aspektem jest także ciągłe zwiększanie świadomości społeczności lokalnej w kwestii uzależnienia od środków odurzających, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, przekonanie jak trudnym problemem jest uzależnienie od substancji psychotropowych w rodzinie. Problematyka narkomanii wymaga

zatem podejścia interdyscyplinarnego, a wszelkie podejmowane w jej ramach działania powinny mieć charakter długofalowy. Problemy narkotyków mają uniwersalny charakter,   
a ich lokalne odbicie powinna cechować daleko posunięta specyfika. U podstaw budowania lokalnego programu profilaktycznego oraz przeciwdziałania narkomanii istotny wydaje się kontekst społeczny, ekonomiczny, a także kulturowy właściwy dla każdej społeczności.

Program zapobiegania narkomanii, jeśli ma być skuteczny, powinien uwzględniać specyfikę

w każdym z tych wymiarów. Gminny Program ma na celu określenie kierunków profilaktyki

narkomanii, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych. Program tworzony

jest przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aby

zapewnić skuteczność podejmowanych działań, cele ujęte w Programie są kontynuacją zadań

podejmowanych w poprzednich latach.

**ROZDZIAŁ I**

1. **Badania na temat doświadczeń młodzieży z narkotykami w Polsce.**

W badaniu „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież2013” – zrealizowane przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii uczniowie pytani byli   
o doświadczenia związane z używaniem narkotyków. Od roku 1992 odpowiadają na pytanie  
 o kontakt z narkotykami w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających sondaż, a następnie, jeśli ich używali, proszeni są o wymienienie substancji psychoaktywnych. W roku 2008 po raz pierwszy mieli wskazać używane substancje psychoaktywne wymienione w ankiecie, wśród których były również „dopalacze”. Uczniowie odpowiadali także na pytanie o kontakt z substancjami psychoaktywnymi: w ciągu trzydziestu dni przed badaniem, co jest wskaźnikiem używania bieżącego; w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, jako wskaźnika używania aktualnego; oraz kiedykolwiek w życiu, co jest wskaźnikiem eksperymentowania   
z narkotykami.

Z badań prowadzonych od 1992 roku wynika, że chłopcy mają kontakt z narkotykami częściej niż dziewczęta. W roku 2013 24% uczniów i 10% uczennic odpowiedziało twierdząco na pytanie o używanie nielegalnych substancji. W roku 2010 sięganie po narkotyki zadeklarowało 20% chłopców i 10% dziewcząt. Najwyższy odsetek osób zażywających narkotyki odnotowano w zasadniczych szkołach zawodowych (26%, w 2010 roku – 22%), niższy w liceach (18%, w 2010 roku – 14%) i w technikach (12%, w roku 2010 – 16%). Najwyższy odsetek został odnotowany w liceach prywatnych (35%), jednakże ze względu na małą liczebność próby z tego typu szkół trudno jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski. Wśród uczniów dwójkowych i trójkowych kontakt z substancjami psychoaktywnymi miało 22% badanych (w 2010 roku – 18%), wśród uczniów czwórkowych – 14% (jak w 2010 roku), a wśród młodzieży otrzymującej najlepsze oceny –12% (jak w 2010 roku). Im lepsza samoocena uczniów według skali ocen szkolnych, tym niższy deklarowany poziom zażywania narkotyków. Uczniowie mający rodziców z wyższym wykształceniem częściej sięgają po narkotyki. Wśród uczniów, których matki lub ojcowie mają wyższe wykształcenie, co piąty badany miał kontakt z narkotykami. W przypadku wykształcenia podstawowego jedynie 13%–14%. Największy odsetek uczniów deklarujących zażywanie narkotyków mieszka w miastach liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców (28%), prawie o połowę mniejszy odsetek odnotowano wśród uczniów mieszkających na wsi(15%). Czynnikiem chroniącym przed eksperymentowaniem z narkotykami jest udział w praktykach religijnych. Ta prawidłowość zarejestrowana została również we wcześniejszych badaniach. Co czwarty badany niepraktykujący religijnie deklarował kontakt z narkotykami (25%). W przypadku osób biorących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu mniej niż co dziesiąty używał narkotyków (9%). Osoby, które deklarowały się jako głęboko wierzące rzadziej sięgały po narkotyki (12%) niż niewierzący (31%). Kontakt z narkotykami deklaruje 22% uczniów, których rodzice w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracowali za granicą, oraz 17% tych, których rodzice w ciągu ostatniego roku nie pracowali za granicą. Pod ogólną nazwą narkotyki kryje się wiele substancji o różnorodnym działaniu – od stymulującego do uspokajającego.

Wyniki badania pokazują, że po zamknięciu sklepów z „dopalaczami” zakupy przez internet nie stały się bardziej popularne. Uczniowie pytani byli również o to, ile razy zażywali wymienione w ankiecie substancje. Najczęściej przyjmowanymi narkotykami są marihuana lub haszysz. Raz lub dwa razy w życiu używało ich 14% uczniów, 3–9 razy – 13% badanych, 10–39 razy – 8%, a więcej niż 40 razy – 7%. Badania z 2013 roku odnotowały niewielkie wzrosty we wszystkich grupach. Co jedenasty uczeń (9%) deklaruje, że 1–2 razy brał leki uspokajające i nasenne bez wskazań lekarskich, 4% przyjmowało je 3–9 razy. Analiza rozkładów odpowiedzi na pytanie o częstość używania poszczególnych substancji pokazuje, że w przypadku większości substancji uczniowie zażywali narkotyki najczęściej 1–2 razy. Ponad połowa badanych uczniów nie paliła papierosów w 2013 roku. Poziom konsumpcji większości narkotyków pozostał na poziomie z 2010 roku. Wyjątek stanowią marihuana   
i haszysz, których konsumpcja nieznacznie wzrosła w porównaniu do wcześniejszego pomiaru. Należy odnotować spadek używania „dopalaczy”.

Z badań wynika, że narkotyki nie są substancjami, po które sięga większość uczniów. Przeważająca grupa poprzestaje na eksperymentach z narkotykami. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz – używał ich częściej niż 10 razy co siódmy badany.

**ROZDZIAŁ II**

**1. Cele Programu**

**Przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących :**

**1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, w szczególności poprzez:**

1. Udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz zagrożonym uzależnieniem od narkotyków w następujących formach:

a) Konsultacje specjalistów;

b) Zajęcia edukacyjne;

c) Pomoc i wsparcie psychologiczne;

d) Wsparcie osób uzależnionych;

e) Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych, informacyjnych o istocie   
uzależnień.

2. Prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

**2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności poprzez:**

1. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy w związku z używaniem narkotyków poprzez:

a) Konsultacje specjalistów;

b) Zajęcia edukacyjne;

c) Poradnictwo;

**3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,   
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w szczególności poprzez:**

1. Dofinansowywanie profesjonalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, na terenie szkół.

2. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową i rozwiązywaniem problemów społecznych związanych z uzależnieniami.

3. Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach

4. Dofinansowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników socjalnych, wychowawców, psychologów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej.

5. Prowadzenie konkursów na temat uzależnień i wiedzy o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży.

6. Promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

7. Realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych przez gminę oraz dni profilaktyki w szkołach.

8. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.

9. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat problemów związanych   
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegających temu zjawisku.   
 **4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w szczególności poprzez:**

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi w zakresie zapobiegania narkomanii.

2. Monitorowanie i uaktualnianie danych na temat instytucji, placówek oraz osób prowadzących działania profilaktyczne i lecznicze.

3. Współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – stosowanie wyznaczonych przez Biuro standardów realizacji działań profilaktycznych oraz działań   
z zakresu pomocy osobom uzależnionym.

4. Współpraca z Policją w celu prowadzenia wspólnych działań.

5. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym dotyczących procesu ewaluacji podejmowanych działań profilaktycznych.

6. Finansowanie szkoleń pracowników instytucji i służb społecznych w zakresie problematyki narkomanii.

5**) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego w szczególności poprzez:**

1. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom poprzez realizację kontraktów socjalnych oraz pracę socjalną - pracownicy socjalni.
2. Reintegracja zawodowa osób uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem - powrót na rynek pracy

**Adresaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii skierowany jest do mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko, którzy w szczególności będą czerpać korzyści z realizacji jego założeń. Będą to:

* osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych (dzieci, młodzież, dorośli),
* osoby eksperymentujące i zagrożone uzależnieniem (najczęściej osoby niepełnoletnie),
* członkowie rodzin, w przypadku których zaistniał problem uzależnienia bądź zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych,
* osoby działające w zakresie profilaktyki, terapii, rehabilitacji, resocjalizacji, animacji czasu wolnego i readaptacji osób uzależnionych,
* wszyscy zainteresowani realizacją założeń Programu,

**ROZDZIAŁ III**

**1. Postanowienia końcowe Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Zakres zadań może być zweryfikowany ze względu na wysokość środków finansowych

przeznaczonych na ich realizację.

**2. Źródła finansowania**

1. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 finansowane będą z budżetu gminy z działu 851 rozdz. 85153 z dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określonych w dziale 851 rozdz. 85154

2. Koszty planowanych wydatków na realizacje zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik do niniejszego programu.

**3. Realizatorzy Programu**

Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Uzależnień.

**4. Monitorowanie przebiegu Programu**

Sprawozdanie z realizacji Programu zostanie przedłożone Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko do dnia

31 marca 2018 r.

**PRZEWIDYWANY KOSZT REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017**

1. Współpraca z instytucjami w celu zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej   
   i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem z terenu naszej gminy, zakup ulotek, propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja wolnego czasu dla dzieci, zakup sprzętu do realizacji działań terapeutycznych. - **2.500,00 zł**
2. Realizacja programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy(warsztaty, konkursy), szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących zadania obejmujące problematykę narkomanii w szczególności dla: nauczycieli, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Policji. - **2.500,00 zł**
3. Wspieranie działań profilaktycznych i terapeutycznych instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii- współpraca z instytucjami, wspólne organizowanie imprez, festynów, wydarzeń.- **1.000,00 zł**

**RAZEM: 6.000,00 zł brutto**