УДК 364.273 (043.2)

Ущапівська О.В. Національний авіаційний університет, Київ

ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ І МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Безпритульність – актуальна проблема майже всіх великих міст. Проблема бездомних в Україні була масштабною, отже, актуальною, завжди. Змінювався лише рівень уваги держави до людей, що втратили свій дім, роботу, друзів і близьких.

Актуальною і тривожною тенденцією сьогодні є активне зростання чисельності бездомних громадян та безпритульних дітей. Це деформує соціальне середовище, руйнує фізичне, психічне та духовне здоров’я людей, знижує їх життєву, громадську та творчу активність, погіршує моральний стан, створює соціальну напругу в суспільстві.

Згідно з Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»:

а) безпритульність – стан людини, пов’язаний з неможливістю фактично проживати перебувати у жилому приміщенні, на яке вона має право;

б) безпритульні діти – діти, які були вимушені залишити або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувалися, і не мають певного місця проживання.

Рівень цивілізованості держави визначається тим, наскільки вона проявляє турботу про своїх громадян і, в першу чергу, про дітей. Дитяча безпритульність і бездоглядність є спільною соціальною проблемою держав світу, не являється винятком і Україна. Причини виникнення і поширення цього явища багатоаспектні. Вони мають комплексний характер, обумовлені системою правових і соціально-політичних умов функціонування держави, станом суспільної моралі, положенням інституту сім’ї у суспільстві. Як результат, в межах нашої держави діє певна система соціального захисту і підтримки безпритульних дітей.

Проблемами безпритульності в наш час займається ряд державних і благодійних організацій. Вирішити проблеми безпритульності можливо шляхом реалізації двох основних напрямів: профілактика виходу дитини на вулицю та профілактики перебування на вулиці. Завдання соціального працівника передбачити можливі випадки безпритульності та ефективно влаштувати дитину після виходу її з сім'ї. Такі діти, як правило, і стають потенційними вихованцями дитячих будинків. Набагато рідше буває, що діти залишаються сиротами.

Діти дуже довірливі і щирі, вони дивляться прямо і чесно у вічі дорослих чекаючи від них того ж. Соціальний працівник покликаний допомогти дитині адаптуватися у сучасному світі, повинен стати своєрідною ланкою у соціальному ланцюгу дитина – суспільство. Для вирішення проблеми необхідно формувати у суспільстві, у першу чергу, серед молоді і батьків відповідальне відношення до своєї поведінки, до виховання дітей, залучати до рішення проблем дитини і родини громадські організації. Саме це є метою діяльності всіх соціальних служб і кожного соціального працівника зокрема.

Науковий керівник – Гурицька М.С., канд. політ. наук, доц.